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ABSTRAKTI

Destinacionet turistike dhe ato sportive në të cilat përfshihen infrastrukturë e shërbime të
mirëfillta, paraqesin një simbiozë mjaft frytdhënëse për zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Pasuritë natyrore e shoqërore janë potenciale për zhvillimin e turizmit. Relacioni me sportin që
si veprimtari ka rrënjë në vendin tonë, do të shërbente si instrument për tërheqjen e vizitorëve
e veçanërisht atyre të pasionuar pas sportit.
Qëllimi i punimit është shfrytëzimi i potencialeve natyrore e shoqërore që kemi, për të ndikuar
pozitivisht në këto dy sektorë.
Punimi si tërësi do të kishte ndikim pozitivë, në mënyrën e qasjes ndaj fushave të përmendura
edhe në rritjen e numrit të vizitorëve e tërheqjen e eventeve sportive, të cilat përkthehen në
zhvillim ekonomik.
Metodologjia e përdorur gjatë hulumtimi ishte mjaftë efikase, të dhënat e grumbulluara kanë
ndihmuar në arritjen e rezultatit të dëshiruar.
Projekti i Kompleksit Turistik – Sportiv, është studiuar dhe punuar duke u mbështetur në të
dhënat e nxjerra, që të përshtatet me kërkesat e dëshirat e një turisti të ditëve të sotme.
Ndërthurja e veprimtarive, ofrimi i aktiviteteve sportive e atraktive, qasja ndaj mjedisit, lidhja
e arkitekturës me natyrën janë disa nga veçantit e projektit të propozuar. I konceptuar që të
sjellë inovacion dhe të jetë unik, një projekt i niveleve të tilla do të sjellte risi e do përmbushte
mungesën për të pasur një destinacion turistik e sportiv në të cilin i gjen të gjitha.
Strategjitë dhe projektet me qasjen e duhur, janë të rëndësishme dhe duhet të realizohen për të
ndikuar në fuqizimin e këtyre sektorëve në raport me potencialet që posedojmë.
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FJALORI I TERMAVE
1

PARAGLIDING - Sport rekreativ & aventurës fluturuese.

2

HIKING - Ecje në natyrë si aktivitet rekreativ.

3

ASK - Agjencia e statisktikave të Kosovës.

4

MTI - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.

5

FINA - Nga gjuha frënge: Fédération internationale de natation – Federata Ndërkombëtare e

Notit.
plastik sintetik, i treti më i prodhuari në botë.
6

SPA - Përfshin një gamë të gjerë shërbimesh dhe përvojash dhe mund të nënkuptojë gjithçka

nga shërbimet shëndetsore e të bukurisë. Si banjot me avull, masazhet e ndryshme, manikyr
dhe pedikyr (by Jessica, 2011).
7

SAUNA - Ёshtë një dhomë e vogël që përdoret si banjë me avull me ajër të nxehtë për

pastrimin ose freskimin e trupit (by Hasa, 2017).
8

CLT - Lëndë drusore e përpunuar, shtresat e të cilit janë të lidhura kryq me njëra-tjetrën të

vendosura në atë menyrë që fibrat e shtresave të drurit, të jenë në anë të kundërta.
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1. HYRJE
Sa ka potencial Kosova për të qenë një vend turistik? A kemi destinacione turistike të
mirëfillta? Cili do të ishte ndikimi i sektorit të sportit në ngritjen e turizmit? Si mundë të
ndikojmë ne si arkitekt në fushën e turizmit e sportit?
Kosova ka potenciale natyrore, kulturore e historike të bollshme, për të zhvilluar turizëm.
Destinacione turistike në të cilat është investuar janë të pakta, edhe pse në secilën nga regjionet
e Kosovës ka mundësi për projekte turistike. Ndërlidhja e sportit me turizmit është një
kombinim që do të ndikonte në të mirën e dy anshme të këtyre sektorëve.
Vendet e bukura të Kosovës edhe pse ende të pa shënjuara mirë në hartën turistike, por prap
trendi i vizitorëve për të njohur ato po rritet dita ditës. Tani për tani shumica e turistëve janë
vendor, apo vizitor nga vendet fqinje. Promovimi i Kosovës për të huajt po realizohet më së
miri nga sportistët e eventet sportive në të cilat po marrin pjesë ata, por edhe më efikase do të
ishte sikur organizime e evente sportive, të i sjellim që të organizoheshin në Kosovë. Kjo do të
arrihej duke krijuar projekte e infrastrukturë të nevojshme e me standarde të kërkuara.
Gjatë hulumtimit dhe analizave kemi vërejtur, se potencialet si natyrore e ato shoqëror nuk
shfrytëzohen sa duhen për të rritur numrin e vizitorëve. Si në strategji, e qasje ndaj trendit të
ndryshimit e evoluimit të kërkesave nga vizitorët edhe në investimet e projekte të përshtatura
me kohën, të cilat ndikojnë që potencialet që kemi të mos njihen e kërkohen të vizitohen nga
turistët.
Objektivi i këtij punimi është të gjejmë se çka mundë të ofrojmë, çka kërkohet sot nga turistët,
çka ndikon në tërheqjen e vizitorëve? Këto gjetje do të na ndihmonin në derivimin e një
rezultati, i cili do të ketë ndikim direkt në tërheqjen e vizitorëve. Në rastin tonë është planifikimi
i një Kompleksi Turistik – Sportive, me disa funksione e me kapacitet të lartë të akomodimeve
dhe projekt arkitektonik që do i’a shtonë vlerën lokacionit ku është propozuar të planifikohet.
Shqyrtimi i literaturës nga autorë vendor e të jashtëm, e gjeni në kapitullin e dytë të këtij
punimi, secila fushë që prekë kjo temë dhe për të gjithë elementët që do të përmban projekti i
kompleksit, janë të shqyrtuara në detaje. Shtrirja e problemi shpjegohet në kapitullin e tretë.
Metodologjitë e përdorur në këtë punim janë: metodat kuantitative dhe kualitative, si i kemi
përdorur e si i kemi analizuar të dhënat, i gjeni të shpjeguara në kapitullin e katërt. Rezultatet
e punimit përkatësisht projekti i Kompleksit Turistik- Sportiv, dhe të gjitha funksionet që
përmban gjendet në kapitullin pesë, gjithashtu edhe tri projektet dhe shpjegimet e detajuara të
tri komponentëve kryesor: Hotelit, Villave dhe Pishinës Olimpike.
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1. SHQYRTIMI I LITERATURËS
1.1

Turizmi

Turizmi nënkupton lëvizjen e njerëzve me qëllim të rekreacioni, argëtimit, shërimit, zgjerimin
e njohurive. Turist quhet çdo njeri që udhëton në vende të ndryshme nga rezidenca e tij për një
periudhë prej një nate deri maksimum një vit (Wikipedia, 2020 ). Turizmi është një veprimtari
komplekse e botës modern. Në shumë vende është produkt i rëndësishëm si një gjenerator
ekonomik. Turizmi si dhe po thuajse të gjitha veprimtarit po i përshtaten ndryshimeve
shoqërore, zhvillimeve teknologjike e ekonomike (Halil, Staka, Mehmeti, & Cani, 2004).
Varësisht nga atraksionet e përbashkëta turistike, tipologjisë, territorit atraktiv dhe pranin e
vendqëndrimit e ndërtime me vlera arkitekturore e atraktive mundë të fitojmë tersi funksionale
turistike të cila mundë të formësohet si:
o Lokalitet turistik
o Vend turistik
o Hapësir turistike
o Regjion turistik (Krasniqi & Ukaj, 2017).

1.1.1 Potenciali turistik i Kosovës
Kosova edhe pse vend i vogël ka potencial për turizëm natyror e kulturor, të cilin duhet ta
shfrytëzojmë. Pozita e përshtatshme gjeografike ka mundësuar që të ketë lidhje të mira
gjeografike edhe me bregdetin, kështu që mund të shfrytëzohet edhe për turizëm stacionar
(Wikipedia, 2020 ). Mikpritja, ngrohtësia e energjia që karakterizon popullin tonë, bëjnë që ne
të jemi tërheqës për t’u vizituar. Vlera turistike ka pothuajse në të gjitha trevat e Kosovës në
forma dhe dimensione të ndryshme. Fizionomia e natyrës e cila përbëhet nga një reliev prej
63% malorë, udhëzon qartë në rajonet malore, turizmin tranzitor, qendrat e qyteteve, banjat,
komplekset dhe trashëgimin kulturore e natyrore. Turistët qoftë të jashtëm dhe vendor të cilët
dëshirojnë të gjenden në natyrë, të zhvillojnë alpinizëm, të merren më gjueti, të kënaqen me
vlerat kulturore e historike duhet të tërhiqen dhe të sigurohen oferta, në mënyrë të zhvillimit sa
më të lartë të kësaj veprimtarie. Kështu strategjia mbi turizmin duhet të koncentrohet në rajonet
malore, hapësirat e skijimit dhe në drejtim të krijimit të komplekseve turistike, Edhe në Kosovë
turizmi është degë e rëndësishme ekonomike. Industria e turizmit në Kosovë ka realizuar 8 –
10 % të produktit shoqëror, varësisht nga fakti për cilin vit dhe a janë marrë parasysh të gjithë
faktorët direkt apo indirekt (Halil, Staka, Mehmeti, & Cani, 2004).
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Numri i turistëve në Kosovë është rritur gjatë viteve të fundit, sipas vlerësimeve të marra nga
të gjitha komunat në vend (ASK, 2019).
Në tabelën e mëposhtme shohim numrin e vizitorëve të jashtëm dhe vendor, nga viti 2010 deri
2019 si dhe netët e qëndrimit në territorin e Kosovës.
Tabela 1. Numri i vizitorëve (të jashtëm dhe vendorë) dhe netët e qëndrimit të tyre për vitet
2010-2019
Burimi: (ASK, 2019)
Numri i vizitorëve
Periudha

Numri i netëve të qëndrimit

Vendorë

Të jashtëm

Vendorë

Të jashtëm

2010

44,662

34,382

45,123

76,394

2011

42,004

30,349

44,757

65,584

2012

49,973

48,790

52,008

90,968

2013

45,380

50,074

54,867

83,883

2014

46,447

46,447

46,477

46,477

2015

60,200

79,238

81,372

120,669

2016

93,434

163,986

128,009

267,083

2017

88,006

162,234

122,283

273,394

2018

100,043

192,761

155,047

321,308

2019

109,725

177,358

168,821

321,581

Vërejmë se numri i vizitorëve si të jashtëm edhe vendor, është rritur ndjeshëm nga viti 2010 e
gjithashtu edhe netët e qëndrimit në vendin tonë. Regjioni i Prishtinës prinë me gjithsej 122,541
vizitor, Peja radhitet e dyta me 65,099 vizitor, Prizreni radhitet i treti me 55,107 vizitor (ASK,
2019).
Kosova si tërësi ndahet në 5 rajone turistike:
•

Rajoni Turistik i Prishtinës

•

Rajoni Turistik i Malit Sharr

•

Rajoni Turistik i Anamoravës

•

Rajoni Turistik i Alpeve Shqiptare dhe Rajoni turistik Qëndror i Kosovës ku
njëkohesisht hynë në rajonin turistik të Prishtinës (Wikipedia, 2020 ).

Secila nga këto zona ka karakteristikat e veta qofshin natyrore apo kulturore e historike si;
o Lartësitë malore që arrijnë mbi 2600m, me kushte të përshtatshme klimatike për
zhvillimin e turizmit veror e sidomos të atij dimëror
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o Rrjeti i qyteteve dhe vendbanimeve me ofertën e organizuar të serviseve shërbyese që
lidhen me korridoret kryesore të komunikacionit,
o Sistemi hapësinor i zhvillimit të qarkullimit dinamik (qendrat kryesore: Prishtina,
Prizreni dhe Peja) (Halil, Staka, Mehmeti, & Cani, 2004).
1.2

Sporti dhe shtrirja e tij në Kosovë

Sporti paraqet veprimtarinë njerëzore me qëllim të argëtimit dhe zhvillimit të aftësive fizike
dhe psikike. Për njeriun primitiv aktiviteti fizik ishte vetem nje mënyrë shumë e dobishme për
të zgjeruar njohurin e tij mbi natyrën.
Në Kosovë sporti ka tradita dhe ka një ndikim të rëndësishëm në shoqëri. Sportet më të njohura
janë futbolli, basketbolli, volejbolli e hendbolli si sporte kolektive, kurse sportet individuale që
njihet më shumë në Kosovë janë mundja, xhudo, boksi, karate, skijimi e noti.
Disa nga federatat që janë pjesë e shoqatave ndërkombëtare janë: Federata e Boksit e Kosovës,
Federata e Taekwondos e Kosovës, Federata e Futbollit, Federata e Hendbollit e Kosovës,
Federata e Xhudos e Kosovës, Federata Skitare e Kosovës. Në dhjetor 2014, Komiteti Olimpik
i Kosovës u bë antar i plotë i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, pranimi i Kosovës në Komitetin
Olimpik Ndërkombëtar mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në pranimin e federatave të
tjera të sportit në nivelin ndërkombëtar.
Sportet individuale janë ato që sollën sukseset më të mëdha në Kosovë, sporti i xhudos solli
medaljen e parë olimpike për Kosovën (Wikipedia). Në vitet e fundit sporti ka pasur ndikim
të madh në përfaqësimin e shtetit në arena ndërkombëtare, duke sjellë medalje e duke ngritur
flamurin tonë në shumë evente sportive.
1.2.1 Turizmi Sportiv
Turizmi sportiv është një nga sektorët me rritje më të shpejtë në turizëm. Gjithnjë e më shumë
turistë janë të interesuar për aktivitete sportive gjatë udhëtimeve të tyre edhe nëse sporti është
objektivi kryesor i udhëtimit apo jo. Ngjarjet sportive të llojeve dhe madhësive të ndryshme
tërheqin turistët, pasi pjesëmarrësit ose spektatorët përpiqen të shtojnë shije lokale për t'u
dalluar dhe siguruar përvoja autentike lokale. Ngjarjet sportive të tilla si Olimpiada dhe Kupat
e Botës apo edhe ato më të vogla si një lojë futbolli, mund të jenë një katalizator për zhvillimin
e turizmit dhe përfitimeve të tjera ekonomike dhe sociale (UNWTO, n.d.).
Kosova ofron një pasuri tërheqëse natyrore të maleve dhe alpinizmit, për sporte dhe turizëm
aventuresk si skijim, çiklizëm, paragliding1, hiking2 .

1
2

PARAGLIDING – Sport rekreativ & aventurës fluturuese.
HIKING – Ecje në natyrë si aktivitet rekreativ.
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Peizazhet e bukura të Ballkanit perëndimor, majat e larta, liqenet dhe lumenjtë , laramania e
specieve të bimëve dhe kafshëve e bëjnë këtë rajon një destinacion të mrekullueshëm për
turizëm sportiv e aventuresk, gjithashtu trashëgimia kulturore e historike dhe çmimet e
volitshme janë elemente shtesë për zhvillimin e këtij lloj turizmi (leverist.de, n.d.).

1.3

Klima e Kosovës

Klima në Kosovë është kryesisht kontinentale, subalpike dhe malore, këto lloje të klimës
mundësojnë zhvillimin e turizmit dy stinor, veror dhe dimëror dhe mundëson shërimin në
lartësitë e ndryshme mbidetare (Halil, Staka, Mehmeti, & Cani, 2004). Temperatura mesatare
në Kosovë në stinën e dimrit është rreth 1 °C, në pranverë e vjeshtë rreth 10,8 °C dhe në verë
20,8 °C . Lartësia mbidetare ka ndikim të madh tek klima, pasi që nëpërmjet lartësisë së madhe
mbi nivelin e detit, konkretisht me rritjen e lartësisë mbidetare ulet temperatura e ajrit (për çdo
100m, temperatura zbret për 0.60C), rritet sasia e reshjeve, numri i ditëve me reshje bore dhe
trashësia e saj. Kosova dallohet me një lartësi mbidetare mesatare prej 811 metra. Lartësia
mbidetare në rrafshe luhatet prej 400 deri 700 metra, ndërsa pika më e ulët prej 297 metrash
dhe ndodhet në Vermicë, afër kufirit me Shqipërinë, kurse pika më e lartë është Gjeravica me
2656 metra. (Wikipedia, 2020).
1.4

Pozita gjeografike dhe Infrastruktura & Transporti

Kosova gjendet në Evropën Juglindore, dhe ka pozitë qendrore në Gadishullin Ballkanik,
kështu nëpër territorin e saj kalojnë rrugë të rëndësishme, të cilat lidhin Evropën e Mesme me
bregdetin e Detit Mesdhe. Si e tillë ajo ka një pozitë të rëndësishme strategjike në këtë pjesë
të Evropës (Instituti për Planifikim Hapësinor, 2004).
Për të ardhur në Kosovë duhet të keni pasaportë valide dhe nuk nevojitet viza.
Rrugët ajrore: Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës që ndodhet 15 km në jugperëndim të
Prishtinës.
Rrugët tokësore:
➢ Nga Shqipëria: Vërmica, Morina dhe Qafë Prushi
➢ Nga Maqedonia: Hani i Elezit dhe Glloboçica
➢ Nga Mali i Zi: Gryka e Çakorit dhe Zhlebi
➢ Nga Serbia: Merdari, Dheu i Bardhë, Muqibaba, Jarinje, Gazivoda (Portali shtetëror i
Republikës së Kosovës, 2020)
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1.5

Çka është Velodromi ?

Velodromi është një arenë për çiklizmit. Velodromet moderne paraqesin struktura ovale të
bankieruara në mënyrë të pjerrët, të përbërë nga dy kthesa rrethore me 180 shkallë të lidhura
nga dy drejtëza. Kalimi i rrugicave në rrethore bëhet përmes një lakore me lehtësie të moderuar.

1.5.1 Modifikimet e Velodromëve ndër vite
Velodromet e parë u ndërtuan gjatë mesit të fundit të shekullit të 19-të. Disa ishin ndërtuar me
qëllime vetëm për çiklizëm, dhe të tjerët u ndërtuan si pjesë e mjediseve për sporte të tjera,
shumë ishin ndërtuar rreth shtigjeve të atletikës ose bazave të tjera dhe çdo bankim ishte i cekët.
Duke reflektuar mungesën e standardeve ndërkombëtare, madhësitë ishin të ndryshme dhe jo
të gjitha ishin ndërtuar si ovale: për shembull velodromi më i vjetër në botë në Preston Park,
Brighton (1877), është 579 m (1.900 ft) i gjatë dhe përmban katër bankime të lidhur nga kthesat
e bankave, ndërsa velodrome e Portsmouth 536 m (1,759 ft), ka vetme një bankim
drejtpërdrejtë të lidhur nga një lakore e gjatë. Sipërfaqet e hershme të velodromit punoheshin
nga hiri ose argjila, megjithëse betoni, asfalti dhe tarma më vonë u bënë më të zakonshme.

Velodromet e brendshme ishin gjithashtu të zakonshme veçanërisht në fund të shekullit të 19të dhe fillim të shekullit të 20-të. Për shembull “Vélodrome d'hiver” u ndërtua në Paris në 1909
dhe paraqiti një shteg shtëpie prej 250 m (820.2 ft) me një sipërfaqe prej druri.
Konkurrencat ndërkombëtare siç janë Lojërat Olimpike çuan në më shumë standardizim:
shtigjet ovale me dy drejtime shpejt u bënë normë, dhe gradualisht gjatësia e xhiros zvogëlohej.
“Vélodrome de Vincennes” i përdorur për lojërat e 1896 (dhe 1924) ishte 500 m (1,640 ft) për
xhiro, ndërsa “Vélodrome d'Anvers Zuremborg i Antwerp” i përdorur në vitin 1920, dhe
“Helsinki Velodrome”, i përdorur në vitin 1952, ishin të dyja 400 m (1.312 ft). Deri në vitet
1960, shtigjet me gjatësi 333,33 m (1,094 ft) u përdorën zakonisht për garat ndërkombëtare
(p.sh: “Velodrome Olimpike Agustín Melgar” përdorur për ngjarje të çiklizmit në lojërat
Olimpike Verore të 1968, dhe velodrome e “Leicester Saffron Lane” e përdorur në rrugën 1970
dhe 1982 kampionati botëror i çiklizmit). Që nga viti 1990, ngjarje të tilla zakonisht mbahen
në velodromë me xhiro 250 m (820 ft).” Velodromi Olimpik 2012” në Londër dhe një velodrom
i ri në kryeqytetin e Turkmenistanit - Ashgabat të dy kanë një shtegë 250 m dhe një kapacitet
spektatorësh 6.000 vendesh.
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1.5.2 Elementët teknik të Velodromëve
Bankimi në kthesat, i quajtur sipërfaqe e ngritur, lejon çiklistët të mbajnë biçikletat e tyre
relativisht pingul me sipërfaqen ndërsa ngasin me shpejtësi. Kur ngisni nëpër kthesat me
shpejtësi garash, të cilat mund të tejkalojnë 85 km / orë (52.8 mph), sipërfaqja bankuese
përpiqet të përputhet me ligësinë natyrale të një biçiklete që lëviz nëpër atë lakore. Me
shpejtësinë ideale, forca neto e forcës centrifugale (e jashtme) dhe gravitetit (poshtë) është e
kënduar poshtë biçikletës, pingul me sipërfaqen e ngritur.
Ngasësit nuk udhëtojnë gjithmonë me shpejtësi të plotë ose në një rreze specifike.. Garat në
ekip (si madison) kanë disa ngasës me shpejtësi dhe të tjerët ngasin më ngadalë. Në garat e
garuesve të shpejtë, ngasësit mund të vijnë në ndalesë duke kryer një stendë në të cilën ata
balancojnë biçikletën në sipërfaqen e pjerrët ndërsa i mbajnë këmbët e mbyllura në pedale. Për
këto arsye, bankariteti ka tendencë të jetë 10 deri në 15 gradë më pak nga sa parashikon fizika.
Gjithashtu, rrugicat janë të bankuara nga 10 deri në 15 gradë më shumë sesa do të parashikonte
fizika. Këto kompromis e bëjnë pistat të qeta me një gamë të shpejtë.
Nga drejt, lakorja e trasesë rritet gradualisht në kthesën rrethore. Kjo pjesë e rrezes në rënie
quhet spirale lehtësuese ose tranzicion. Lejon biçikletat të ndjekin shtigjet rreth qoshes në një
pozicion rrezal të vazhdueshëm. Kështu ngasësit mund të përqendrohen më shumë në taktika
sesa në drejtimin (Wikipedia., n.d.).

Figura 1. Velodromi “Forest City” në Londër, Ontario
Burimi: (Flickr, 2010)
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1.6

Kuptimi i Villave

Villa:
⎯ Një pasuri e vendit.
⎯ Rezidenc rurale ose periferike e një personi të pasurë.
⎯ Një vendbanim i shkëputur ose gjusmë i bashkuar me hapësir kopshti.
Një pasuri e vendit me një oborr të konsiderueshme.
Kryesisht Britanike një shtëpi në periferi e klasës së mesme.
Një vilë është një lloj shtëpie, një shtëpi fshatare e lashtë e klasës së lartë. Që nga origjina e saj
në vilën Romake, ideja dhe funksioni i një vile ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme. Pas
rënies së Republikës Romake, vilat u bënë përbërje të vogla bujqësore, të cilat u forcuan
gjithnjë e më shumë në Antikitetin e Vonë, ndonjëherë transferoheshin në Kishë për ripërdorim
si një manastir. Pastaj ata gradualisht u ri-evoluon në mesjetë në shtëpi elegante të klasave të
larta. Në parlamentin modern, "vila" mund t'i referohet llojeve të ndryshme dhe madhësive të
rezidencave, duke filluar nga vila e dyfishtë gjysmë e veçuar periferike, deri tek rezidencat në
ndërfaqen e egër-urbane (Wikipedia, 2020).
Vila mban një vend qendror në historinë e arkitekturës perëndimore. Në gadishullin italian në
antik, dhe përsëri gjatë Rilindjes, ideja e një shtëpie të ndërtuar larg qytetit në një mjedis natyror
kapi imagjinatën e patronëve dhe arkitektëve të pasur. Ndërsa forma e këtyre strukturave
ndryshoi me kalimin e kohës, dhe vendndodhja e tyre u zhvendos në shtëpi periferike apo edhe
urbane në ambiente kopshtesh, parimi kryesor i projektimit mbeti një shprehje arkitekturore e
një ambienti idilik për ndjekjet e mësuara dhe tërheqjen shpirtërore në një tërheqje shtëpiake
nga qyteti. Pas Rilindjes, vila shfaqet përtej një konteksti italian, pasi një formë arkitekturore e
ringjallur dhe rimishëruar në të gjithë Evropën perëndimore dhe në pjesë të tjera të botës, e
ndikur nga kultura evropiane (Sellers & Taylor, 2004).
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1.7

Villat gjatë shekullit XX – XXI

Evropë
Gjatë shekullit XIX dhe XX, termi "vilë" u bë i përhapur për pallatet e shkëputura në Evropë.
Forma të veçanta janë për shembull vila spa (Kurvelen në gjermanisht) dhe vila bregdetare
(Bädervillen në gjermanisht), që u bënë veçanërisht të njohura në fund të shekullit të 19-të.
Tradita e krijuar atëherë vazhdoi gjatë gjithë shekullit të 20-të dhe madje edhe deri sot. Një
trend

tjetër

ishte

ngritja

e

pallateve

mjaft

minimiste

në

stilin

Bauhaus.

Në Danimarkë, Norvegji dhe Suedi "vila" tregon shumicën e formave të shtëpive të ndara me
një familje, pavarësisht nga madhësia dhe standardi.

Figura 2. Villa Medici në Fiesole, Itali (1467)
Burimi: (Mazzini, 2006)
Amerikë
Koncepti i vilës jetoi dhe jeton në haciendas të Amerikës Latine dhe estanciat e Brazilit dhe
Argjentinës. Më të vjetrat janë arkitektura koloniale origjinale Portugeze dhe Spanjolle; e
ndjekur pas pavarësisë në Amerikë nga Spanja dhe Portugalia, nga stili Spanjoll i Rilindjes
Koloniale me variacione rajonale.
Në shekullin e 20-të, vilat e stilit ndërkombëtar u dizajnuan nga Roberto Burle Marx, Oscar
Niemeyer, Luis Barragán dhe arkitektë të tjerë që zhvilluan një estetikë unike të sintetizuar
euro-latine.
Vilat janë veçanërisht të përfaqësuara mirë në Kaliforni dhe Bregun Perëndimor të Shteteve të
Bashkuara, ku ato fillimisht ishin porositur nga patronët e "klasit të lartë" të udhëtuar mirë duke
lëvizur nga arkitektura Victorian e stilit Queen Anne dhe arkitektura Beaux-Arts. Komunitete
të tilla si Montecito, Pasadena, Bel Air, Beverly Hills dhe San Marino në Kaliforninë Jugore,
dhe Atherton dhe Piedmont në Zonën e Gjirit të San Francisko janë disa shembuj të densitetit
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të vilave. Popullariteti i arkitekturës së Rilindjes Mesdhetare në përsëritjet e tij të ndryshme
gjatë shekullit të kaluar është përdorur vazhdimisht në atë rajon dhe në Florida. Vetëm disa nga
arkitektët e njohur të hershëm ishin Wallace Neff, Addison Mizner, Stanford White dhe George
Washington Smith. Disa shembuj janë Pasuria e Harold Lloyd në Beverly Hills, Kalifornia,
Kalaja Hearst në shkallë Medici në Bregun Qendror të Kalifornisë, dhe Villa Montalvo në
malet Santa Cruz të Saratoga, Kalifornia, Villa Vizcaya në Coconut Grove, Miami, Versione
të Mjeshtrit Amerikan janë Shtëpia Gamble dhe vila nga Greene dhe Greene në Pasadena,
California (Wikipedia, 2020)..

1.8

Vila e përshkruar në letërsi

Termi vilë përcakton disa lloje të strukturës që ndajnë një mjedis natyror ose qëllim agrar. Të
përfshira në arkitekturën e një vile mund të jenë struktura pune që i kushtohen bujqësisë, të
referuara si rustica vila, si dhe vendbanime, ose urbana e vilave. Prandaj, vila kuptohet më së
miri si një etiketë ose identitet që kap disa pjesë të dallueshme, ndonjëherë të ndërlidhura ose
të varura nga njëra-tjetra dhe në raste të tjera të divorcuara nga një kompleks më i madh
arkitektonik. Në vend që të mishërojë një formë konkrete, termi vilë shfaq lëvizshmëri si
aplikim i një ideje në arkitekturë. Në vend të një imazhi fiks është një mjedis arkitektonik që
mishëron një ideal të të jetuarit, ose villeggiatura.
Forma dhe organizimi i arkitekturës së vilave varet nga përshkrimet letrare të dhëna nga autorët
e Romës antike. Veçanërisht, shkrimet e Columella (4–70 pas Krishtit) në De re rustica (I.6.133) dhe Cato (234–149 p.e.s.) në De farmultura shtjellojnë veçoritë e vilave të tyre në
Campagna, zona e ulët. përreth Romës. E zakonshme në mesin e shkrimeve të lashta, vila gëzon
nga forcat natyrore të rikthimit, ose otium, në kundërshtim me tepricat e jetës së qytetit, ose
negociatat. Horace (65–8 B.C.) eksploroi virtytet dhe kënaqësitë e thjeshta të jetës së lashtë të
vilave në poezinë e tij (për shembull, Odes I.17, Letrat I.7 dhe 10).

Sidoqoftë, Plini i Rinj (rreth 61–112), në Letrat e tij (Epistle Gallus 2.17; Epistle to Apollinaris
5.6), i bindi mbrojtësit e mëvonshëm dhe arkitektët e bukurisë të lejuara nga vila e tij Laurentine
dhe Tuscan. Përshkrimet e tij ndërtuan pamje të pamjes së përgjithshme të vilave dhe shpalosin
përvojën me ndërthurjet arkitektonike të brendshme dhe të jashtme të ndërthurura. Tërheqjet e
Pliny rrëshqisnin në peizazh me kopshte tarracë dhe hapeshin përreth mjedisit natyror përmes
kolonadave, ose lozhës të cilat zëvendësuan mure të ngurta mbyllëse. Autori u tërhoq në
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kopshte, ose horti, për të vlerësuar bollëkun e florës dhe faunës. Jeta kulturore e poezisë, artit
dhe shkronjave u nda në një mjedis që dallohej qartë nga përvoja urbane e Romës.
Duke u mbështetur në rindërtimet fillestare nga Vincenzo Scamozzi (1548-1616), arkitektët e
mëvonshëm do të drejtoheshin në përshkrimet e Pliny për të imagjinuar hapësirat dhe përvojën
dhe përvojën e villës antike (Sellers & Taylor, 2004)
•

Vila e Rimëkëmbur: Studime Arkeologjike në Rilindjen Itali

Arkitektura dhe elementet e peizazhit të përshkruara nga Pliny i Rinj shfaqen si pjesë e traditës
Romake të monumentit Villa Adriana. Fillimisht e ndërtuar nga Perandori Hadrian në shekullin
e parë A.D. (120-130-të), vila shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 300 hektarë si një
pronë vilë që ndërthur funksionet e sundimit perandorak (negocium) dhe kohën e lirë (otium).
U rrënua në shkatërrim, siti i gjerë arkeologjik u gjet në shekullin e pesëmbëdhjetë dhe shumë
arkitektë, përfshirë Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), Andrea Palladio (1508-1580)
dhe Pirro Ligorio (rreth 1512 / 13-1583) - gërmoi dhe regjistroi në dorën e parë detajet e dizajnit
të Hadrian ndërsa këshillonte pasazhe përshkruese të jetës së perandorit në vilë nga teksti
Historia Augusta. Më e rëndësishmja, arkitekti-antikuari Ligorio punësoi mbetje skulpturore të
Villa Adriana në kopshtet e Vatikanit dhe si spolia arkitekturore në hartimin e tij të Villa afër
d'Este (filloi 1560). E ndërtuar si një nga ansamblet më të shkëlqyera të kopshtit në Rilindjen
Itali, dizajni i Ligorio për Kardinal Ippolito II d’Este (1509-1572) mbetet i festuar për ujërat e
tij festive dhe kopshtet e tarracave (1991.1073.145 [4.3]). Ashtu si përshkrimet e vilave të
lashta të konsultuara nga arkitektët e Rilindjes, Villa d’Este komandon hapësira spektakolare
mbi campagna Romake nga pozicioni i saj i lartë në kodrat e Tivolit mbi Villa Adriana.

Figura 3. Villa Adriana, Tivoli – Itali (shek. I)
Burimi: (marcorubino, 2015)
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•

Shpikja e Vilës: Rilindja Romë dhe Firence

Madhështia e imagjinuar e pasurive të vilave të lashta romake varej jo vetëm nga përshkrimet
e shkruara, por u zhvillua nga rizbulimi i afreskeve të pikturuara në muret e rrënojave antike.
Piktori-arkitekt Raphael (1483-1520) dhe punëtoria e tij riinterpretuan detajet shumë
zbukuruese të llaçit nga studimet e tyre arkeologjike për monumentin Villa Madama në Romë
(filloi 1517). Grotesqet e relievit të pikturuara dhe të skalitura portretizojnë tregime nga autorët
antikë dhe ndjekin shembuj antikë nga Villa Adriana dhe Domus Aurea. Në mënyrë të
ngjashme, për Papën Julius III, disa arkitektë, përfshirë Giacomo Barozzi da Vignola (1507–
1573), Bartolomeo Ammanati (1511–1592), dhe Giorgio Vasari (1511-1574) - krijuan
sipërfaqe zbukuruese brenda oborrit, lozhë dhe grotto në tërheqja në periferinë e Romës e
njohur si Villa Giulia (1551–53).
Frymëzuar nga precedenti i lashtë, Barozzi da Vignola adaptoi një strukturë të jashtëzakonshme
të fortifikuar në formë pentagonal në hartimin e tij për Villa Farnese (filloi 1556), e cila integroi
konceptet e kopshtit dhe vilës romake brenda një forme të shpikur, që paraqiste një oborr
rrethor. Në fund të shekujve të gjashtëmbëdhjetë dhe fillimit të shtatëmbëdhjetë, pasi elita
Romake kërkonte të ndërtonte tërheqje të vendit, arkitektët e tjerë filluan të specializohen në
arkitekturën e vilave me gjerësi në rritje nga shembujt historikë. Përzierja me shkathtësi e
parimeve të formës klasike me idetë barok për unitet, madhështi dhe spektakolare, planet e tyre
unifikuan arkitekturën e sipërfaqes, brendshme dhe peizazhit në një tërësi dekorative të
rregulluar me kujdes.
•

Imazhi i vilës Veneto

Një variacion i vilës romake ideale e zhvilluar në kontinent, ose terra firma, të republikës
veneciane në shekujt e XVI dhe XVII. Rezultati i familjeve fisnike të përmirësimit të pasurive
të tyre, modelet e vilave në Veneto iu përgjigjën ideve të Rilindjes të promovuar nga studiuesit
humanistë dhe të ilustruara në faqet e traktateve arkitekturore të shtypura në Venecia nga
shtypet më të frytshme të Italisë. Botimi i vitit 1511 i Vitruvius 'Architecture, përgatitur nga
frati françeskan dhe arkitekti Giovanni Giocondo da Verona (rreth 1433-1515), shtoi imazhe
me dru të ndërtesave antike për të përshkruar vizualisht famëkeq të vështirë të shekullit të parë
B.C. text. Me rëndësi gati të barabartë, dhënë fjalëve dhe imazheve, Sebastiano Serlio (14751554) ndryshoi modele të lashta me shembuj bashkëkohorë Romakë në faqet e Regole generali
di architettura (1537) dhe Il terzo libro, de le Antiquita (1540) (24.45.3 [47]), dy librat e parë
të botuar të traktatit të tij multivolume. Serlio përshkroi pamjet e perspektivës së afreskut në
Villa Farnesina (1509-11) si shtrirja e hapësirës së brendshme në peizazh, dhe ai theksoi uljen
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e Villa Madama "midis të gjitha elementeve të kërkuara për kënaqësi". L'idea della architettura
universale (1615) e Vincenzo Scamozzi regjistroi kthimin në tekstet e lashta romake dhe
unitetin e gjeometrisë dhe proporcionit brenda arkitekturës (42.60.2). Më i shquari nga
arkitektët humanistë venecian për të pretenduar trashëgiminë e Romës antike ishte Andrea
Palladio, i cili promovoi traditën antike të praktikës së tij në “I quattro libri dell'architettura “
(1570).
Palladio zotëroi një formulë të vilës ideale si një lloj. Ai bashkoi në një metodologji projektimi
kuptimin humanist të otiumit me një seri të përsëritur të rregullave arkitektonike të qeverisura
nga riinterpretimi i tij i parimeve të proporcionit nga precedenti i lashtë Romak. Në mënyrë
tipike të organizuar me plane simetrike dhe duke përfshirë pjesën e përparme të tempullit antik
si një portik, shembuj të dukshëm të modeleve të vilave të Palladio përfshijnë Villa Barbaro në
Maser dhe Villa Almerico, afër Vicenza. Këto dy ndërtesa demonstrojnë aftësinë e arkitektit
për të hartuar një gamë të gjithanshme të formave të vilave me forma të zgjatura drejtkëndëshe
dhe forma blloqe katrore. Në Villa Barbaro, muret e ngurta shndërrohen në një lozhë, një
përfaqësim i pikturuar duke tërhequr ambientin natyror në sallën qendrore, ose vitin, me
përshkrime alegorike të stinëve dhe skenave nga jeta e vilave bashkëkohore të ekzekutuara në
1561 nga Paolo Veronese (1528-1588). Në hartimin e Palladios për Villa Almerico, katër
portike identike me fronte tempujsh dhe shkallësh të gjera të ngritura janë zbukuruar në mënyrë
simetrike në akset pingul për rreth një viti rrethor në qendër të ndërtesës. Vila është e vendosur
në mënyrë të favorshme në një majë kodre dhe kontrollon peizazhin nga dukshmëria e tij nëpër
fusha. Shpikja e Palladios kujton kombinimin e pazakontë të formave në Villa Adriana, pasi ai
kurorëzon ndërtesën me një kube dhe investon strukturën me identitetin e saj alternative, Villa
Rotonda, e cila njeh shembullin e lashtë Romak të Panteonit (Sellers & Taylor, 2004).

Figura 4. Villa Barabora, Maser – Itali, (Andrea Palladio 1508 – 1580)
Burimi: (flickr, 2008)
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•

Transformimi i Vilës përtej Italisë

Përkthyer dhe ribotuar gjatë shekujve të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, traktati i Palladios
ushtroi ndikim të madh përtej Italisë. Në shumë vende, vila ideale u bë sinonim me shpikjet e
Palladios deri në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë. Arkitektura e Vilës, ndonjëherë e infektuar
me traditat e ndërtesave lokale, përfundimisht u bë një produkt i krijuar nga interpretimi i
antikitetit dhe qarkullonte nga imazhe të një stili neoklasik. Kampionizuar nga Inigo Jones
(1573-1652) në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë në Angli, idetë e Palladios për llojin e
vilës mbetën një forcë mbizotëruese në arkitekturën e shtëpive të vendit Gjeorgji për gati 200
vjet. Dizajni i parë i ringjallur nga teksti i Palladios ishte me gjasë Shtëpia e Chiswick e Lord
Burlington afër Londrës (1725–29), bazuar në raportet e botuara të drurit dhe vëzhgimet e
udhëtarëve për Villa Rotonda.
Në kontinentin evropian, si dhe në brigjet e largëta, Palladianizmi zëvendësoi ide të tjera të
vilës Romake. Në Holland, tipologjia e modeleve të vilave të tij ndikoi në pallatin e vilave të
Pieter Post (1608-1669) Huis ten Bosch, pranë Hagës. Në kolonitë e Amerikës, fjalori NeoPalladian ndikoi në shtëpinë e Thomas Jefferson dhe u tërhoq jashtë Charlottesville, Virxhinia,
i quajtur Monticello (1769–84, 1796–1809) dhe informoi për hartimin e Drayton Hall (rreth
1738–42), e ndërtuar në qendër të një plantacioni orizi në brigjet e lumit Ashley afër
Charleston, Karolina e Jugut.
Në modelet e vilave evropiane, dekorimi i brendshëm doli i lirë nga simulimi i precedentit antik
siç dëshmohet në traditën italiane të afreskëve të pikturuar dhe llambadarëve të relievit. Dy
dhoma periudhe në Muzeun Metropolitane ilustrojnë hibridizimin gjithnjë e më të ndërlikuar
të stilit Palladian në brendshme klasike të Anglisë së shekullit të tetëmbëdhjetë. Salla e ngrënies
e Kirtlington Park (1742–48) kombinon burime të ndryshme në dizajn, duke përfshirë motive
pas modeleve antike, lulëzime të mrekullueshme dekorative bashkëkohore në dekorimin e
murit, dhe modelin Palladian të shekullit të shtatëmbëdhjetë në tavan, pas një dizajni të
ngjashëm nga Inigo Jones. Për krahasim, dhoma e ngrënies dinjitoze e Neoklasike nga
Lansdowne House (1766–69), krijuar nga Robert Adam (1728–1792), mund të ketë më shumë
të përbashkëta me një brendshme ideale pas Palladio (32.12). Dekorimi arkeologjikisht i saktë
i sallës, veçanërisht nuancat me skulpturë antike, i ngjan modelit të botuar për një Sallë
Corinthian nga faqet e botimit në anglisht të Giacomo Leoni të traktatit Palladio (Sellers &
Taylor, 2004)
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1.9

Ndikimet historike në arkitekturën e villave në trevat tona

Në bazë të arkitekturës që gjenden në vend kemi edhe ndërtimin e villave të prekur nga kultura
shqiptare si për nga material i përdorur, mbulesa apo catia, hapjet e shumë gjëra tjera që do të
sqarohen në vazhdim.
Është e pamundur që një popull pa kulturë te kapërcej vështirësi aq të mëdha si ato qëka kaluarë
populli ynë, vështirësi që rrezikonin shfarosjen e tij. Populli ynë edhe në të kaluarën ka pasur
kulturën e tij, me të cilën ka kontribuar edhe në thesarin e kultuës botërore. Vendi ynë ka qënë
i okupuar gjatë shumë viteve dhe kjo ka pasur një ndikim në kulturë por edhe në arkitekturë.
Ku Kosova njihet me kullat, kalat dhe fortesat e mëdha te ndërtuara nga guri ne kohen e luftes.

Materiali më i zakontë i ndërtimit ishte guri dhe druri. Ndërtesat përdhese ndërtoheshin
përgjithësisht me lëndë druri. Ato përmbajnë vetëm një ambient banimi, përmasat e të cilit
varen nga destinacioni. Ndërtesat përdhese ndërtoheshin përgjithësisht me lëndë druri. Ato
përmbajnë vetëm një ambient banimi, përmasat e të cilit varen nga destinacioni. Në prerje
horizontale të mureve prej guri formohet një platformë e shtruar me dërrasë (dru) dhe ka në
pjesën e përparme një sërë kolonash për mbajtjen e konstruksionit të çatisë. Nga drurët më i
përdorshmi ka qenë lisi, por përdorej edhe pisha për ndërtimin e çative dhe dyshemeve. Teknika
më e përdorur e ndërtimit të muraturës prej druri ka qenë me skelet trarësh të mbushur me
dërrasa. Në disa banesa të vjetra gjejmë të përdorur dhe teknikën me kllaiposje. Një kujdes i
veçantë i kushtohej përpunimit dekorativ të elementeve prej druri, strehës së gjerë dyfishe që
shkonte 80-100 cm, dritareve etj. Përdorimi i gjerë i lëndës së drurit dhe përpunimi dekorativ i
saj, i japin ndërtesës së banimit një karakter të ngrohtë dhe piktoresk.
Si teknikë ndërtimi përdorej muratura e lidhur me laç gëlqere, por nuk kapë munguar dhe
banesa të varfra, në zona të thella, të ndërtuara me muratur të thatë. Çatia është ndërtuar me
piertësi mjaft të madhe për të patur mundësi që të shfrytëzohet për ambiente hapësire nën të.
Përpara, në ballë të ndërtesës është ndërtuar një ballkon, i mbuluar nga zgjatja e çatisë, i cili
është ambienti më i këndshëm për ndjenje, i freskët dhe i orientuar pikërisht nga peizazhi më
tërheqës. Ndonëse me një përpunim mjaft modest, logjika në shfrytëzim e materialeve, të
hapësirave për të krijuar ambientet e nevojshme, proporcioni në modelimi i pjesëve të
ndryshme, çatisë, katit të sipërm, ballkonit etj, duke i shijuar këtyre orientimin dhe
harmonizimin me ambientin rrethues, e kanë bërë këtë banesë të vogël të jetë një nga zgjidhjet
e përkryera të arkitekturës sonë popullore.
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Gjejmë mbulesa çatish të gjithëllojshme, me rasa guri, tjegulla, furde dhe mbulesa me kashtë.
Karakteristike për këtë trajtim janë çatitë të pjerrëta, të mbuluara me funde dërrase, të cilat
vendosen për arsye klimatike, pasi që Kosova si vend ka klimë kontinentale (vera të nxehta
dhe dimra të ashpër me stuhi) pjerrtësia e ofron mundësin e rrënjës se bores duke e mbrojture
strukturën brenda. Dhe pikërisht kjo është arsye që janë përdorur kulme të pjerrëta që mbrojnë
strukturën brenda nga reshjet si bora, shiu madje edhe nga erërat pasi që jemi në një lartësi
mbidetare mbi 865m dhe afërsia me liqenin jep mundësin e erërave në këtë vend, duke shtuar
këtu dhe materialin e drurit që të jep ngrohtësi villave (Baçe, Meksi, Riza, Karaiskaj, & Thomo,
1979).

Figura 5. Shtëpia e Luigj Gurakuqit (atje ku sot janë vetëm gërmadhat e saj)
Burimi: (Progni, 2017)
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1.10 Kuptimi i hoteleve
Ndërtesat hoteliere janë pjesë shumë e rëndësishme për një vendpushim. Hotelet janë ndërtesa
që shërbejnë për banim ose qëndrim të shkurtër apo të përkohshme të njerëzve, të cilët kanë
qëllime të ndryshme, duke nisur nga ato turistike, zyrtare, biznesore të konferencave e deri tek
ato me qëllim pushimi, rekreimi, rehabilitimi fizik dhe shpirtëror. Këto institucione ofrojnë
kushte optimale por edhe ekskluzive për qëndrim, fjetje, ushqim, rekreim e përjetim
senzacional dhe emocional. (Shyqeriu B. c., 2017)
Fjala hotel rrjedh nga fjala greke “hôtel” (që vjen nga fjala hôte që do të thotë mikpritës), e cila
u referohej shtëpive franceze, të cilat kishin më shumë vizitor sesa vende të lira për akomodim.
Në ditët e sotme fjala “hotel” në Franc, ka kuptimin e njëjtë me termin hotel në gjuhën angleze
(Dokras). Duke u nisur edhe nga vetë emri, hotelet janë institucione që ofrojnë shërbimet nga
më të thjeshta e deri tek ato më specifike, të cilat janë krijuar dhe kanë evoluar për të
përmbushur nevojat dhe kërkesat e njerëzve gjatë viteve.

1.11 Ndërtesat dhe shërbimet hotelier ndër vite.
Historia e hoteleve është e lidhur ngushtë me atë të civilizimeve apo mundë të themi që është
pjesë e asaj historie. Elementët që ofrojnë mikpritje për mysafirë janë evidente qysh nga kohët
e hershme biblike. (LEVY-BONVIN, 2003).
Cilësia e hoteleve u përmisua në mënyrë të konsiderueshme gjatë shekujve, mirëpo kategoritë
themelore mbetën pothuajse aq të thjeshta sa në lashtësi. Pasi arrije në Isfahan (Irani i sotshëm)
shekuj më parë, ju mundë të qëndronit jashtë qytetit në Karavansarajin e vendosur përgjatë
rrugës, apo për një shërbim më të mire ju mundë të akomodoheshit në një Han, një hotel në
qytet. Po të ishe udhëtar që udhëtonte shpesh për në Romë ju mundë të qëndronit në një banesë
në qendër të qytetit, në një shtëpi konvikti ose një resort të ujërave termale. (Rutes, Faia, &
Penner, 2013).

Figura 6. Shah-Abbasi Karavansaraj në Karaj, Iran.
Burimi: (Babakhg, 2005 )
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1.11.1 Periudha Biblike - 500 vite para erës së re
Gjatë periudhave më të hershme kanë qenë të njohura ndërtesa të cilat kanë ofruar shërbime
hoteliere për nevoja të njerëzve. Varësisht dhe lokacionit ato janë ndërtuar për të i’u përshtatur
kërkesave të njerëzve, qofshin për udhëtarët e thjeshtë apo edhe atë që kanë pasur qëllim
pushimin.
Të njohura si Pansione, ishin shtëpi që lëshoheshin me qira përkohësisht. Në këto shtëpi
hapësirat e përbashkëta pastroheshin nga stafi, aty mund të siguroheshin shërbime si pastrimi
dhe larja, gjithashtu edhe ushqimi në kohë të rregullt. Resortet e para ishin ato me ujëra termal
dhe mineral në Greqi. Ndërtesat me disa apartamente ishin ndërtuar përgjatë rrugëve në Romë
për të strehuar udhëtarët. Romakët përhapën resortet me ujëra mineral në Angli, Zvicër, e
Lindje të Mesme. Ndërtesat e njohura si Karavansarajet ishin pika ndalese për karavanet, ato
kishin oborre të mbyllura dhe të siguruara nga udhëheqësi shtetërore, përgjatë rrugëve në
Lindjen e Mesme. Një kategori tjetër ishin edhe Khanet apo hane të vogla të cilat ishin të
vendosura në Lindjen e Mesme. (Shyqeriu B. c., 2017)

1.11.2 Epoka Mesjetare
Epoka e Mesjetës karakterizohet me manastiret dhe abacitë të cilat strehonin për here të parë,
udhëtarë në mënyrë të rregullt. Rendet fetare ndërtuan hane për strehim dhe spitale që të
kujdesen për udhëtarët. Hanet ishin rritur në numër por ende nuk ofronin ushqime, Kurse
pansionet shërbenin si stacione terminale për dërgesa e postë, transportin qeveritar, ndalesë
për pushim dhe shkëmbimin e kuajve. (Shyqeriu B. c., 2017)

1.11.3 Vitet 1100 deri 1700
Në fillim të viteve 1100 udhëtimi filloi të bëhet më i sigurt në Evropë. Hanet u zhvilluan
gradualisht dhe prosperuan me lirinë dhe të drejtën për të udhëtuar. Gjatë viteve 1200,
ndërtohen pika ndalese dhe pushimi për korrierët që vinin nga Kina dhe Mongolia, ndërtohen
edhe dhoma për postë, e transport qeveritar. Në Angli filluan të zhvillohen dhe ndërtohen hane
të reja. Në këtë periudhë filluan të shkruhen rregulla për hanet, e në Francë ligji francez
kërkonte regjistrin e hoteleve, këta ishin hapat e parë të fillimit të industrisë hoteliere. Në këtë
periudhë në Angli u ndërtuan më shumë se 6000 hane të cilat u regjistruan. Këto hane filluan
të krijonin një kompozicion arkitekturor në trajtën e një oborri të brendshëm, dhomat
vendoseshin në të dy anët e oborrit, ndërsa kuzhina dhe dhoma e qëndrimit në front. Stallat dhe
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depot në pjesën e pasme. Gjatë këtyre viteve u publikuan edhe librat e parë udhërrëfyes për
udhëtar në Francë. U zhvillua karroca për udhëtim, duke përdorur sistemin romak të rrugëve,
ngarkesat e udhëtarëve kontrolloheshin. Vitet 1600 filluan të shfaqen shenja dalluese në
objektet të cilat tashmë kishin edhe kuzhina mjaft të rafinuara dhe të sigurta. Në Amerikë u
ndërtuan hanet e porteve bregdetare, një ndër të cilët ishte edhe “The Blue Anchor” në
Philadelphia. Gjatë viteve 1700 në Amerikë zhvillohen klubet dhe resortet me ujëra termal.
Gjatë këtyre viteve kemi edhe kompleksin arkitektonik shumë funksional i ndërtuar në Paris,
‘Pallati Vandom” është kompleksi i parë me përdorim shumë funksional, ku mbrapa fasadës
klasike akomodoheshin butikët, zyre, apartamente si dhe vetë hoteli. Revolucioni industrial që
filloi më 1760-ta, stimuloi zhvillimin e hoteleve në Evropë dhe Amerikë. Revolucioni ndihmoi
konstruktimin e hoteleve kudo e sidomos në qendra të qyteteve. (Shyqeriu B. c., 2017).

Figura 7. Pallati Vandom, Paris
Burimi: (Galeotti, 2011)
1.11.4 Shekulli XIX
Resortet filluan të lulëzonin në rivierat franceze dhe italiane. Në Japoni shtëpitë Ryokan për
mysafirë u përhapën gjithandej. Në Indi bangelout e udhëhequra nga qeveria siguronin
akomodim për udhëtarë. Më 1820 kemi hotelin e parë me instalim të ndriçimit me gaz, ai ishte
hoteli “City Hotel” në Baltimore, Meriland. Pastaj kemi edhe “Tremont House” në Boston, i
cili ishte edhe hoteli i parë luksoz në qytet, me tualet të brendshëm, çelësa për dhomat e
mysafirëve dhe menu. Ndikimet e revolucionit ishin tejet pozitive për industrinë e hoteleve,
pasi vërehen risitë të cilat po shfaqeshin gradualisht në ndërtesat hoteliere. Gjatë viteve 1830
kemi hotelin e parë me ashensor për bartjen e bagazheve ai ishte hoteli, “Holt’s Hotel” në New
York. “Euston Station Hotel” ishte hoteli i parë I terminaleve. “New York Hotel” ishte hoteli i
parë me banjë private. Gjatë viteve 1850 hoteli “Fifth Avenue Hotel” në New York, ishte hoteli
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i parë me ashensor për pasagjerë. Ky hotel ishe i ndërtuar nga tullat e veshura me mermer të
bardhë, kati përdhes ishte për hapësira komerciale ndërsa ishin edhe pesë kate mbi të.

Figura 8. Fifth Avenue Hotel, New York.
Burimi: (Wikipedia, 1860)
Hotelet e terminaleve hekurudhore ishin tipet kryesore të hoteleve të zhvilluara gjatë viteve
1860-ta deri më 1920-ta.
“Le Grand Hotel Paris” u inagurua më 1862, ishte shenjë e shfaqjes së progresit nga ana e
shkencës, artit dhe industries. Ashensori i parë hidraulik u instalua në këtë hotel, ndriçimi
mundësohej nga 4000 reaktiv gazi, të ngrohur nga 18 stufa. Më 1890-të i tërë hoteli u pajis me
ndriçim elektrik. Hotelet tashmë ishin në garë se cila po shfaqte inovacionin, gjatë viteve
1870ta kemi hotelin e parë të ndërtuar me strukturë rezistuese ndaj zjarrit, “Paimer House” në
Chicago. “The Savoy” në Londër ishte i pari hotel me teatro, kapelë, dyqane printimi dhe
lavanteri. Gjatë viteve 1890-ta, duke parë hovin e zhvillimit të industrisë hoteliere, shfaqe
kërkesa edhe për staf të trajnuar dhe adekuatë për të punuar në këto institucione, si rrjedhojë
hapet shkolla e parë e hotelerisë në Lausanne të Zvicrës. (Shyqeriu B. c., 2017).

1.11.5 Shekulli XX - XXI
Në vitet e hershme të shekullit XX, po ndërtoheshin hotele të reja të cilat shpejt do të bëheshin
prestigjioze. Hotelet filluan të ndërtohen jo vetëm në qytete por edhe në male. Resorti i parë i
skijimit ishte në Zvicër. Lufta e dytë botërore frenoi hovin e ndërtesave hoteliere, një ndër
hotelet e pakta të ndërtuara gjatë asaj periudhe është hoteli “Statler” në Washington DC. Në
vitet 1950 ndodhi bumi i dytë i industrisë hoteliere, u shqua ndërtimi i hoteleve të kazinove.
Një ndikim në zhvillimin e hoteleve pati edhe zgjerimi i arsimit e edukimit dhe udhëtimit në
masë. Resortet e reja turistike lulëzuan përreth Mesdheut. Nga Spanja gjerë në Greqi ku shumë
hotele plazhi u hapën për të mirëpritur mysafirët.
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Vitet 1970-ta filloi konstruktimi i hoteleve të dedikuara për biznese. Këtu ndikuan shumë
faktorë, duke u nisure nga vullneti i kompanive ajrore që të zgjeronin përpjekjet e tyre në
domenin e hoteleve. Pastaj prosperiteti i naftës në vendet e Lindjes së Mesme, që tërhoqi
biznesmen nga e tërë bota. Qytetet si Abu Dabi, Rijad dhe Xhiddeh u bënë qytetet me hotele
për udhëtime apo qëllime biznesi. Po ashtu Kina hapi dyert e saj për turistë të huaj gjatë viteve
1970ta
Bumi i tretë u gjenerua nga teknologjia e avancuar, dizajni imagjinativ dhe marketingu i
suksesshëm. Ky trend filloi viteve 1990-ta, i cili promovoi ndërtimin e hoteleve afër
aeroporteve, hotelet shëndetësore, hotele për skijim dhe pushime, fshatra për pushime dhe
hotele bregdetare.
Sistemi i parë administrativ i menaxhimit të hoteleve, u shfaq në treg duke i’u dhënë hoteleve
pavarësi më të madhe nga resurset humane. Viti 1991 cilësohet si vite i zi i biznesit të hoteleve,
pasi lufta e gjirit shkaktoi pasiguri dhe reduktime buxhetore multinacionale për udhëtime. Kjo
detyroi hotelet për t’u bërë më kreativ dhe për të gjetur rrugë, për të tërhequr mysafirët në
mënyrë që të dilej nga kriza me sa më pak dëme. Pas këtyre viteve të krizës zgjerimi i industrisë
së hoteleve mbetet Azia, Lindja e Mesme dhe Amerika Latine. Ndërsa kryeqytetet Evropiane
janë lëshuar sendërtimin e hoteleve me 3, 4 ose 5 yje. Ato ofronin shërbime kualitative,
arkitekturë inovative, stil dhe shije. Hotelet e specializuara ofronin shërbime shëndetësore dhe
qendra bukurie, trajtime anti-stres dhe programe regjenerues. Në vitin 1995 filluan ndërtime
hovshme në Dubai, si një nga shembujt më ambicioz dhe prestigjioz është Buruj Al Arab dhe
Jumeirah Beach Hotels. (Shyqeriu B. c., 2017)

Figura 9. Hoteli “Burj Al Arab”
Burimi: URL. (f.161)
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1.11.6 Sot dhe e ardhmja e hoteleve
Në vitet e fundit, hotelierët u janë përgjigjur gjithnjë e më me guxim kërkesave dhe mysafirëve
të tyre, si për luksin ashtu edhe për sofistikimin estetik.
Pak mysafirë të hoteleve të shekullit 21, do të ishin të kënaqur me standardet e mikpritjes që
mbizotëruan gjatë 50 viteve më parë. Prapëseprapë rikrijimet e traditave të hoteleve mundë të
stimulojnë ide të zgjuara të dizajnit, duke shfaqur vlerat e të kaluarës me shijet në ndryshim të
së tashmes. (Vickers, 2005)
Sot lobet e hoteleve kanë marrë një rëndësi të madhe si ura sociale, dhomat e gjumit dhe banjat
janë rifreskuar për të fituar një ndjenjë të të banuarit dhe elegante. Restorantet dhe baret janë
bërë pjesë e lokale, me vepra arti dhe instilacione që shërbejnë si qendra në këto dizajne.

Figura 10. Lobet e disa prej hoteleve më luksoze.
Burimi: (LUXXU modern design&living, 2017)
Dizajni ka të bëje më shumë sesa një pamje kozmetike, është më shumë përfshirje e shqisave
siç dëshmohet edhe me rritjen e trendit, të krijimit të aromave të firmës së hotelit. “Aroma ka
aftësinë të ndikojë drejtpërdrejt në mënyrën se si perceptohet dhe mbahet mend hoteli. Që nga
momenti i arritjes së mysafirëve, ata duan të mendojnë se përvoja e tyre është e veçantë.” thotë
Carly Fowler menagjerja e kompanisë Air Aroma. Të gjitha hotelet po përpiqen të krijojnë një
atmosferë të veçantë dhe tërheqëse që nuk mund të kopjohet. (Media, 2014). Hoteleria tani dhe
në të ardhmen është shumë dinamike pasi edhe vetë kërkesat dhe nevojat e konsumatorëve janë
të tilla. Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë dhe teoritë e reja të të bërit biznes janë faktorë që
drejtpërdrejt ndikojnë në planifikimin dhe dizajnimin e hoteleve.
Hotelet duhet të kenë personalitete, të jenë unike që të mbajnë mysafirët e rregullt dhe të
tentojnë të ftojnë mysafirë të rinj. Trendet e së ardhmes janë tërësisht të orientuar në ofrimin e
eksperiencave të veçanta, modern e në përputhshmëri me nevojat e njerëzve.
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Turistët dhe udhëtarët në moshë të re, eksperienca lokale e të personalizuara, hotele të
qëndrueshme e eco-friendly, teknologji e avancuar e Smart hotels përfshirja e ambientit të
jashtëm - brenda e planifikim që përcjell një historie, janë disa nga trendet dhe risit e botës së
hoteleve (Revifine, n.d.)
1.12 Klasifikimi dhe tipologjit e hoteleve.
Më parë kanë ekzistuar vetëm disa tipe të hoteleve, por në ditët e sotëm industria e hotelieri
është rritur e zhvilluar aq shumë saqë janë krijuar varietet të panumërta të hoteleve. Ndryshimet
ekonomike dhe sociale kanë bërë që hotelet të përcaktojnë klientelën e tyre, duke ndërtuar për
grupe specifike dhe kështu duke krijuar tipe të reja të hoteleve, për të ofruar shërbime po thuajse
për secilën kategori të njerëzve.
Zhvillimi i hoteleve ndër vite mundë të krahasohet me një pemë që evoluon, me rrënjët bazë
në histori dhe degët duke u rritur, në tipe të ndryshme të hoteleve të formuara ndër vite.

Figura 11. Diagrami evolucionar i tipeve të ndryshme të hoteleve.
Burimi: (Rutes, Faia, & Penner, 2013)
Stili i ri i jetesës ka bërë që të ndërtohen më shumë fshatra pushimi, fitnese e spa, thuajse në
çdo hotel, hotelet e bizneseve i janë përshtatur ndryshimeve në boten e biznesit. Komplekset
shumë funksionale kanë riformuar komunitetet e tyre, ndërsa resortet kanë zgjeruar territorin e
tyre (Rutes, Faia, & Penner, 2013).
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1.12.1 Ndarja e hoteleve sipas lokacionit
Në bazë të lokacionit hotelet ndahen në tri grupe kryesore:
⎯ Hotelet Urbane (Hotele të qyteteve që gjenden Brenda qytetit, dhe afër shërbimeve të
tjera).
⎯ Hotelet Suburbane (Hotele për banim, në rrethina të qyteteve, p.sh “fshatra për
pushim”).
⎯ Hotele për pushim dhe rekreim (Resortet që vendosen larg qyteteve dhe zonave të
banuara).
Lokacioni i hoteleve është lidhur ngushtë edhe me funksionin e destinimin të tyre, prandaj edhe
kategorizimi më specifik i tipologjive të hoteleve, në masë të madhe është si nën-kategorizim
i tri grupeve kryesore. (Shyqeriu B. c., 2017)

1.12.2 Ndarja e hoteleve sipas destinimit dhe shërbimeve
Hotelet në përgjithësi klasifikohen në bazë të lokacionit, funksionit dhe specifikave të tjera,
por një hotel mund të jetë më shumë se vetëm në një kategori. Mirëpo kjo nuk duhet të zbehë
rendësin e sistemit të klasifikimit, që na mundëson qasje më të lehtë për një kategori të caktuar
të hoteleve.. (Rutes, Faia, & Penner, 2013).
Tipologjitë specifike të hoteleve:
o Hotelet e bizneseve: Ofrojnë shërbime të cilat plotësoj kërkesat e klientelës së piketuarbiznesmenëve).
o Hotelet tranzitore: (Përfshihen: hotelet e aeroporteve, terminaleve hekurudhore,
porteve bregdetare).
o Suite Hotelet.
o Hotelet me qëndrim të zgjaturë (Hotelet për banim).
o Apartement hotelet (Hotele në trajtë të rezidencave).
o Resortet & Sanatoriumet (Hotele për rekreim & pushim dhe shërim).
o Butik Hotelet: (Hotele luksoze, me klientelë specifike për të ofruar komfor dhe
intimitet)
o Hotelet “Shtrat dhe mëngjes” (Hotel me më pak se 10 dhoma për akomodim, që
ofrojn edhe mëngjesin por jo edhe vakte të tjera të ushqimit).
o Hostelet: (Ofrojnë akomodime sho`qëruese dhe me buxhet të ulët).
o Kondominium Hotelet (Hotelet në bashkëpronësi me klientin).
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o Depandanset (Hotelet që ofrojnë vetëm shërbimin e fjetjes).
o Hotelet e kazinove (Komplekse që ndërthurin hotelin me shërbimin e lojrave të fatit).
o Hotelet me qendra për konferencave.
o Hotelet me qendra për kuvende: (Komplekse të mëdha për mbajtjen e kuvendeve, ku
individët dhe grupet e mëdha mblidhen për të ndarë interesa e përbashkëta).
o Hotelet me funksion të përziera.
o Hotelet “utopike” (P.sh hotelet nëndetare, lundruese).
Klasifikimet e hoteleve nuk janë të përsosura, as zëvendësim për njohuri specifike të karakterit
individual dhe përmbajtjeve në detale të hotelit. (Shyqeriu B. c., 2017)

1.13 Hotelet në Kosovë
Pozita gjeografike e Kosovës ka ndikuar që në vendin tonë tradita e hotelerisë, përkatësisht në
kohët më të vjetra të tipit të bujtinave dhe haneve të jetë gjatë e pranishme në viset tona. Prej
kohërave të hershme në Grykën e Moravës dhe Vardarit, kalonin ushtri dhe tregtarë të
ndryshme, të cilët udhëtonin prej Dubrovnikut në Selanik dhe përmes Grykës së Konçulit
kalonin në Kosovë për në Novobërdë dhe në vendet tjera. Nëpër fushën e Bujanocit,
kryqëzoheshin shumë rrugë të një rëndësie të veçantë në këtë pjesë të Gadishullit Ballkanik.
Për udhëtarët e largët (arabaxhinjët) dhe kafshët e tyre të lodhura nga udhëtimi, paraqitej nevoja
për konak e pushim gjatë natës. Dhe mu për këtë arsye përreth rrugës ndërtoheshin hane, meqë
kishte kërkesa për hane në atë kohë u ndërtuan dhjetra të tilla. (Shyqeriu B. c., 2017).
Gjatë tërë kësaj periudhe ka ekzistuar tendenca që ndërtesat hoteliere të pozicionohen në qendra
të qyteteve apo përgjatë rrugëve, ku qarkullimi i njerëzve është më i lartë. Në aspektin
arkitekturorë, hotelet e ndërtuara para luftës kanë pësuar ndryshime për të i’u përshtatur
kërkesave dhe trendëve të reja. Shumica nga ndryshimet e bëra në aspektin arkitekturorë janë
jo të mira, pasi kanë shkaktuar humbjen e vlerave autentike të ndërtesave të hoteleve.
Një shembull i tillë është hotel “Dukagjini”, i ndërtuar në vitin 1956 në qytetinë e Pejës.
Ndërtesa e këtij hoteli është e punuar nga materiale si guri dhe druri, por gjatë renovime janë
shtuar materiale të reja, siç janë xhami, plastika e alumini duke i’a humbur origjinalitetin e
ndërtesës. Hoteli “Grand” i ndërtuar më 1978 në qendër të Prishtinës, ishte një ndërtesë
moderne, elegante e cila gjithashtu pati fat jo të mirë, duke e rinovuar pjesën e jashtëm. Ky
rinovim ka bërë që një pjesë e hotelit të mos korrespondojë me pjesën tjetër, duke krijuar
laramani stilesh (Sylejmani, Beqiri, & Jashari, 2015,).
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Figura 12. Hoteli “Grand”, Prishtinë
Burimi: (Boushnak, 2018).
1.13.1 Kapacitetet hotelerike në Kosovë
Në bazë të statistikave të nxjerra nga agjencia e statistikave të Kosovës (ASK)3 për vitin 2019,
në Kosovë janë 466 njësi akomoduese me 7,077 dhoma dhe 11,101shtretër. Nga kjo tërësi e
njësive akomoduese 214 prej tyre janë hotele. (ASK, 2019) Në tabelën e mëposhtëm janë
paraqitur lloji dhe numri i njësive akomoduese, kapaciteti i dhomave dhe shtretërve.

Tabela 2. Kapacitetet hoteliere në Kosovë sipas llojit të akomodimit
Burimi: (ASK, 2019)
Llojet e njësive të akomodimit

Njësi

Dhoma

Shtretër

Hotele

214

4,457

7,195

Motele

177

2,132

2,836

Bujtina

10

46

99

Hostele

9

43

171

Apartamente

15

25

32

Bungallo

41

374

768

Gjithsej

466

7,077

11,101

Numri më i madh i njësive të hoteleve shtrihen në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj e Gjilan.
Sipas statistikave të ASK, numri i vizitorëve të huaj dhe atyre lokalë dhe netët e qëndrimit të
tyre në hotele, janë rriturë krahasuar me vitet 2010 e tutje, ndërsa dy vitet e fundit numri i tyre

3

ASK- Agjencia e statisktikave të Kosovës
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është duke mbajtur një lakore pothuajse konstante. Numri i vizitorëve vendor për vitin 2019,
është 26,209 dhe numri i netëve të qëndrimit të tyre është 39,990. Ndërsa numri i vizitorëve të
jashtëm është 41,283 dhe numri i netëve të qëndrimit është 74,219 (ASK, 2019).

1.13.2 Kategorizimi i hoteleve në Kosovë
Kategorizimi i hoteleve në Kosovë bazohet në Udhëzimin administrative (MTI)4 - Nr. 19/ 2013,
në bazë këtij udhëzimi administrativ bëhet kategorizimi dhe klasifikimi i objekteve hoteliere.
Për njësinë e hoteleve kategorizimi i tyre bëhet me vlerësim me “yje” nga hotel me një “yll”
deri në hotel me pesë “yje”. Kategorizimi i hoteleve bëhet në bazë të disa kritereve të
përcaktuara si nga infrastruktura, pajisjet e përdorura dhe cilësia e shërbimeve. Certifikimi i
hoteleve për të kategorizuar me “yje” është sistem vullnetarë i pronarëve të hoteleve.
Hotelet vlerësohen me pikë, të cilat i fitojnë nëse përmbushin kriteret dhe kërkesat e
përcaktuara në bazë të këtij udhëzime. Këto kriter janë të specifikuara si në aspektin
arkitektonik edhe në atë të shërbimeve. Në tabelën e mëposhtëm i shohim elementet kryesorë
në të cilat bëhet vlerësimi, këto elemente janë edhe të nën kategorizuara dhe të specifikuara
dhe varësisht nga përqindja e përmbushjes së tyre bëhet edhe vlerësimi brenda pikëve
maksimale të paraqitura në tabelë.
Tabela 3. Vlerësues me pikë i elementeve bazë për kategorizimin e hoteleve
Burimi: (Udhëzimi administrativ (MTI) - Nr. 19/ 2013,për rregullimin dhe zhvillimin e
sistemit të vlerësimit të akomodimit).
ELEMENTET E JASHTËM
1.Pamja e jashtme dhe vendndodhja e hotelit

40 pikë

2. Materialet e përdorura për veshjen e jashtme

25 pikë

3. Lokacioni, rruga, mjedisi rrethues

15 pikë

ELEMENTET E BRENDËSHME

4

4. Hyrja e hoteli

10 pikë

5. Recepsioni

15 pikë

6. Shërbimi telefonik

10 pikë

7. Holli i pritjes

15 pikë

8. Tualetet e përbashkëta

15 pikë

9. Magazinimi/Transportimi i bagazheve

10 pikë

MTI – Ministria e Tregtise dhe Industrisë.
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10. Njësit e shitjes

10 pikë

11. Parukeri për burra dhe gra

5 pikë

12. Zyre për administratën

10 pikë

13.Ashensori

15 pikë

14. Korridoret e kateve

15 pikë

15. Dhomat e gjumit

50 pikë

16. Banjat dhe tualetet në dhoma

30 pikë

17. Sallonet

20 pikë

18. Sallat e ngrënies

15 pikë

19. Baret

10 pikë

20. Bufetë

10 pikë

21. Kafiterit

10 pikë

22. Restoranti

30 pikë

23. Kuzhina

30 pikë

24. Depot

10 pikë

25. Lavanderia

15 pikë

26. Klubet e natës

15 pikë

27. Pishina. Salla fitnesi, sauna

35 pikë

28.Salla për mbledhje, takime, konferenca

30 pikë

29. Personeli, niveli i shërbimit, kualifikimi

30 pikë

30. Garazhi

10 pikë

31. Masat kundër zjarrit

20 pikë

32. Sistemi elektrik, ndriçimi

20 pikë

33. Izolimi akustik

10 pikë

34. Rezervarët e ujit

10 pikë

35. Ofrimi i shërbimit mjekësor

10 pikë

36. Sistemi i ventilimit

15 pikë

37. Sistemi i ngrohje ftohjes

15 pikë

38. Trajtimi i mbeturinave

5 pikë

39. Personeli teknik dhe riparimet e defekteve

10 pikë
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Në vartësi nga shkalla e përmbushjes së këtyre kritereve, të paraqitur në tabelë e mësipërme
bëhet edhe kategorizimi i hoteleve me yje. Në bazë të kësaj tabelë shohim se me më së shumti
pike vlerësohen dhomat e gjumit, si element shumë i rëndësishëm i një hoteli, po ashtu edhe
rëndësi e shprehur me vlerësim të pikëve më të larta është edhe pamja e jashtëm dhe vend
ndodhja e hotelit.
Në tabelën e mëposhtme shohim numrin e pikëve të cilat duhet të arritur një hotel që të
kategorizohet me “yje”.
Tabela 4. Tabelë e vlersimi klasifikues me pike
Burimi: (Udhëzimi administrativ (MTI) - Nr. 19/ 2013,për rregullimin dhe zhvillimin e
sistemit të vlerësimit të akomodimit).
Niveli i yjeve

Vlersimi minimal (pike)

Hotel me 5 yje

620 pikë

Hotel me 4 yje

480

Hotel me 3 yje

360

Hotel me 2 yje

240

Hotel me një yll

140

Vlersimi i akorduar (pike)

Hotelet që të vlerësohen me një yll, duhet të përmbushini së paku 140 pikë nga lista e paraqitur
në tabelën 4, ndërsa që të vlerësohen me 5 yje, si kategoria më e lartë e hoteleve duhet së paku
të përmbushin 620 pikë.
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1.14 Kuptimi i Pishinës Olimpike
Arsyeja e projektimit të një pishine olimpike po ne këtë vend, është për arsye të lartësisë
mbidetare të lartë në po këtë vend. Ambientet sportive janë shumë të mirëseardhura në nivele
mbidetare të larta, për shkak të ajrit shumë të mire të krijuar në këto hapësira. Po ashtu Kosova
nuk posedon një pishinë Olimpike të mirëfilltë, me të gjitha standardet e kërkuara nga FINA5.

Një pishinë është një strukturë e krijuar për të mbajtur ujë, për të mundësuar notin ose aktivitete
të tjera të kohës së lirë. Ato mund të ndërtohen në tokë ose mbi tokë (si një ndërtim i lirë ose
si pjesë e një ndërtese ose një strukture tjetër më e madhe) dhe janë gjithashtu një tipar i
zakonshëm në bordurat e oqeanit dhe anijet e lundrimit.
Pishinat në tokë janë më së shpeshti të ndërtuara nga materiale të tilla si betoni, guri natyror,
metali, plastika ose tekstil me fije qelqi, dhe mund të jenë të një madhësie dhe forme me porosi
ose të ndërtuara në një madhësi të standardizuar, më e madhja nga të cilat është noti me madhësi
Olimpike pishinë.
Ashtu si çdo gjë tjetër, pishinat vijnë në të gjitha llojet, modelet, madhësitë dhe format e
ndryshme dhe përdoren për qëllime të ndryshme.
Pishinat Olimpike janë po ashtu të përdorshme për
⎯ Noti për rekreacion
⎯ Noti lap
⎯ Notime të sinkornizuara
⎯ Water polo
⎯ Zhytje
⎯ Gara noti
⎯ Mësim noti
⎯ Aerobika ujore për të rriturit
⎯ Hidroterapi për të rriturit.

5

FINA - French: Fédération internationale de natation – Federata Ndërkombëtare e Notit.
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1.15 Historiku i pishinës
Ndërsa njerëzit ka të ngjarë të notojnë qysh kur zhytën gishtin e këmbës në ujë, besohet se noti
si praktikë daton që në 2500 para Krishtit. Egjiptianët e lashtë thuhej që notonin në Nil për
kënaqësi, ndërsa Grekët dhe Romakët e përdorën atë si një mjet për të trajnuar ushtarët e
ardhshëm.
Por si u bë një element olimpik? Le të zhytemi në historinë e notit Olimpik.
Noti filloi rrugëtimin e tij sportiv në mesin e shekullit të 19-të, kur organizata e parë botërore
e notit u formua në Londër në 1837. Në vitet e para, ngjarjet olimpike të notit ishin vetëm pë
meshkuj. Ngjarjet e grave u prezantuan në lojërat e vitit 1912 në Stokholm. Në fillimet e këtij
sporti, lojërat zhvilloheshin në ambiente të hapura. Pasi u ekspozua në temperaturë prej 13 ° C
në Mesdhe (një pishinë moderne olimpike është rreth 25-28 ° C) gjatë garës së 1.200 m stil i
lirë - në të cilën ai fitoi medaljen e arit - Alfréd Hajós tha: " Vullneti im për të jetuar e kapërceu
plotësisht dëshirën time për të fituar”, duke ilustruar natyrën e pasigurt të ngjarjeve të hershme
të notit.
Epoka e Luftës së Dytë Botërore solli teknologji, lehtësi dhe teknika më të mira trajnimi, duke
rezultuar në periudha të konsiderueshme më të shpejta krahasuar me garat e hershme luftarake
me valë. Pishinat garuese gjithashtu panë ndryshim të madh gjatë kësaj periudhe, e cila çoi në
lëvizjen nga turnetë në natyrë në ambiente të mbyllura. Futja e kullimit në pishina olimpike,
korsi të shënuara në 1924, dhe udhëzime për thellësitë e pishinave, të gjitha kontribuan në një
standard më të mirë të konkurrencës në vitet që pasuan (OLYMPIC CHANNEL, 2018).

1.15.1 Pishina e parë e notit
"Dush i madh" është rezervuari më i hershëm i ujit publik në botën antike. Ka ekzistuar mbi
5000 vjet më parë në vendbanimin pakistanez të qytetit Mohenjo-daro. Vetë rezervuari mat
rreth 12 metra në veri-jug dhe 7 metra të gjerë, me një thellësi maksimale prej 2.4 metra. Dy
shkallët e gjera çojnë poshtë në rezervuar nga veriu dhe jugu dhe bazat e vogla në skajet e
shkallëve mendohet se kanë mbajtur dërrasa druri ose shkelma. Në rrëzë të shkallëve është një
parvaz i vogël me një skaj tullash që shtrihet gjithë gjerësia e pishinës. Njerëzit që
zbresishkallët mund të lëviznin përgjatë kësaj parvoje pa hyrë në të vërtetë në pishinë.
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Figura 13. Pishina e Mohenjodaro në Sindhi, Pakistan
Burimi: (the better India, 2016)
Dyshemeja e rezervuarit është ujë e ngushtë për shkak të tullave të montuara mirë të shtruara
në buzë me suva gipsi dhe muret anësore u ndërtuan në një mënyrë të ngjashme. Për ta bërë
rezervuarin edhe më të ngushtë me ujë, një shtresë e trashë e katranit natyral ishte hedhur
përgjatë anëve të rezervuarit dhe me sa duket edhe nën dysheme. Kolonadat e tullave u zbuluan
në skajet lindore, veriore dhe jugore. Kolonat e ruajtura kanë skaj të ngritur që mund të kenë
mbajtur ekrane prej druri ose korniza dritaresh. Dy dyer të mëdha të çojnë në kompleks nga
jugu dhe qasja tjetër ishte nga veriu dhe lindja.
Një seri dhomash janë të vendosura përgjatë skajit lindor të ndërtesës dhe në një dhomë është
një pus që mund të ketë furnizuar një pjesë të ujit të nevojshëm për të mbushur rezervuarin. Uji
i shiut gjithashtu mund të jetë mbledhur për këtë qëllim, por nuk është gjetur asnjë kullues i
hyrjes.
Shumica e studiuesve pajtohen se ky rezervuar do të ishte përdorur për funksione të veçanta
fetare, ku uji u përdor për të pastruar dhe rinovuar mirëqenien e banjave (swimmingpool.com,
n.d.).

1.15.2 Jo vetëm për banjë
Ndoshta historia më e spikatur e pishinës vjen nga Grekët dhe Romakët e Lashtë. Një ndryshim
i madh në cilësinë e jetës ndodhi në këto kohë kur pasuria individuale u rrit dhe, me këtë rritje
të standardit të jetesës, erdhën luks si pishina. Vetë uji luajti një pjesë kaq të rëndësishme të
shoqërisë për mijëra vjet dhe gjatë kësaj periudhe pishinat ishin vendosur kudo dhe për shumë
arsye. Jo vetëm që pishinat konsideroheshin estetike dhe rritnin bukurinë e pasurisë (shumë e
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njëjtë siç bëjnë pishinat e zakonshme sot në shtëpitë tona), por pishinat u përdorën për banjë,
shëndet, ceremoni fetare, shoqërim dhe shumë më tepër.
Në Shekullin 6 deri në 8 para Krishtit, Grekët e lashtë kishin "Palaestras" të cilat ishin në thelb
një zonë e hapur gjyqi midis kolonave dhe dhomave ku mund të vinte dikush dhe të mundej,
kuti, të luante lojëra të tipit top dhe ushtrime të ndryshme. Por më e rëndësishmja, këtu kishte
pishina për not, banje dhe shoqërim në të.
Pishinat në këtë kohë u përdorën gjithashtu nga ushtarakët Grekë dhe Romakë për t'u stërvitur
fizikisht për luftë. Filozofi i madh Grek Platoni mendonte se çdo fëmijë duhet të mësonte të
notonte si pjesë e një edukimi të duhur së bashku me matematikën, shkrimin, astronominë, etj.
Dhe, në fakt, ishte arsim standard të mësosh fëmijët të notojnë në pishina që datojnë gjatë gjithë
rrugës përsëri në 400 pes.
Në vitin 305 pas Krishtit Romakët ndërtuan një pishinë të jashtëzakonshme që ishte mbi
900,000 metra katrorë. Kjo pishinë përdorej për banjë dhe nxehej gjithashtu nga zjarret
gjigande në bodrumin poshtë kateve të pishinës; kolonat dhe muret pompuan nxehtësinë deri
në pishinën mësipërme. Ju thjesht mund të imagjinoni se sa e bukur duhet të ketë qenë kjo me
mermer dhe statuja në arkitekturën Romake.
Pishinat ishin dukshëm të rëndësishme në shoqëri gjatë këtyre epokave dhe përdoren këtu për
shumë aktivitete publike dhe shoqërore, por gjatë kësaj kohe pishinat ishin po aq të
rëndësishme edhe në shtëpi. Të dy perandorët Romakë dhe Grekë kishin pishina të mëdha
zbukuruese me peshq të gjallë në to. Në fakt, fjala "pishinë" rrjedh, "pishinë" që do të thotë
peshk. Pishina e parë me porosi e stilit Jacuzzi u krijua dhe u urdhërua nga Gaius Maecenas,
një nga këshilltarët politikë të Augustus Cesar diku rreth 8 para Krishtit. Ky pishinë gjoja ishte
i mrekullueshëm me ujëvara, kopshte të harlisura, me pamje nga tarraca, biblioteka, vila dhe
dekor tjetër luksoz të pabesueshëm (swimmingpool.com, n.d.).

1.16 SHEKULLI XIX
Pishinat u bënë të njohura në Britani në mesin e shekullit të 19-të. Që në vitin 1837, gjashtë
pishina shtëpie me dërrasa zhytjeje ekzistuan në Londër, Angli. Klubi i notit Maidstone në
Maidstone, Kent besohet të jetë klubi më i vjetër i notit që mbijeton në Britani. Ajo u formua
në 1844, si përgjigje e shqetësimeve për mbytjet në Lumin Medway, veçanërisht pasi
shpëtimtarët e mundshëm shpesh mbyten sepse ata vetë nuk mund të notonin në siguri. Klubi
kishte notuar në Lumin Medway, dhe do të zhvillonte garat, garat e zhytjes dhe ndeshjet me
vaterpol. Gazeta Jug-Lindore korrik 1844 raportoi një mbrëmje ujore në mëngjes: kafe dhe
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biskota u shërbyen në një trap lundrues në lumë. Kafeja u mbajt nxehtë mbi një zjarr; Anëtarët
e klubit duhej të shkelnin në ujë dhe të pinin kafe në të njëjtën kohë. Notarët e fundit arritën ta
rrëzojnë trapin, në dëfrimin e 150 spektatorëve (Wikipedia, 2020).
Shoqata e Noteve Amatore u themelua në 1869 në Angli, dhe Klubin e Notit të Oksfordit në
1909 (oxfordswim.com, n.d.). Prania e banjove shtëpie në zonën me kalldrëm të Rrugës Merton
mund të ketë bindur më pak zor të brigadës ujore që të bashkohej. Kështu që, notaret fillestarë
gradualisht u bënë notarë dhe pishinat për banjë u bënë pishina pë not. Në 1939, Oxford krijoi
pishinën e parë të madhe të shtëpive publike në Temple Cowley.
Lojërat Olimpike moderne filluan në 1896 dhe përfshinin gara noti, pas së cilës filloi të
përhapet popullariteti i pishinave. Në SH.B.A., Racquet Club of Philadelphia Clubhouse (1907)
krenohet me një nga pishinat e para moderne në botë mbi tokë. Pishina e parë për not për të
shkuar në det në një anije oqean u instalua në Adriatikun e Rrjetit të Bardhë të Yllit në vitin
1906 (Othfors, 2015)
Pishina më e vjetër e njohur publike në Amerikë, Underwood Pool, është e vendosur në
Belmont, Massachusetts.
Interesi për not garues u rrit pas Luftës së Parë Botërore. Standardet u përmirësuan dhe trainimi
u bë thelbësor.
1.17 Llojet e pishinave
•

Pishinat tregtare të notit

•

Pishina banimi

•

Pishina garuese

•

Pishina mbi tokë

•

Në pishina tokësore

•

Pishina shtëpie

•

Pishina në natyrë

•

Pishina Betoni

•

Pishina me lesh xhami

•

Pishina noti me astar me vinyl

•

Pishina të buta në mur

•

Pishina të përkohshme

•

Pishina për fëmijë

•

Pishina të fryra me ajër

•

Spa
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•

Jacuzzis

•

Vaskë të nxehtë

•

Pishina me porosi

•

Pishina pafundësie

•

Pishina Olimpike

•

Lap Pishina

•

Pishina hoteli

•

Pishina në oborrin e shtëpisë (POOLPATROL, n.d.)

1.18 Pishina Olimpike
Një pishinë me madhësi olimpike përputhet me dimensionet e rregulluara që janë mjaft të
mëdha për konkurrencën ndërkombëtare. Ky lloj pishine përdoret në Lojrat Olimpike, ku kursi
i garës është 50 metra në gjatësi, që zakonisht quhet "kurs i gjatë", duke e dalluar atë nga "kursi
i shkurtër" i cili vlen për garat në pishina që janë 25 metra në gjatësi. Nëse panelet me prekje
përdoren në konkurrencë, atëherë distanca midis paneleve me prekje duhet të jetë ose 25 ose
50 metra për t'u kualifikuar për njohjen e FINA. Kjo do të thotë që pishinat Olimpike janë
përgjithësisht të mëdha, për të akomoduar panelet me prekje të përdorura në konkurrencë.
Versioni i pishinës me madhësi olimpike debutoi në Lojërat Olimpike Verore të Pekinit të vitit
2008. Paraprakisht, Lojërat Olimpike Verore paraqitën kursin më tradicional me 8 korsi me një
thellësi afërsisht shtatë metra, tani kërkesa minimale e thellësisë. Ky pishinë e re me madhësi
olimpike ishte nikoqiri i 25 rekordeve të thyera botërore (Wikipedia., 2020)
Pishina e re noti me përmasa olimpike ishte krijuar për të ofruar avantazhe për të ndihmuar
notarët, e para është rritja e numrit të korsive. Rritja e numrit të korsisë nga tetë në dhjetë u jep
notuesve një "korsi tampon", duke ndihmuar në thithjen e valëve të krijuara nga lëvizjet e
notuesve, duke lejuar më pak rezistencë ndaj notuesve. Për më tepër, rritja e thellësisë së
pishinës i jep më tej notuesve një avantazh tjetër, pasi thellësia e shtuar ndihmon linjat e korsisë
në shpërndarjen e ujërave të ndezura nga notuesit, duke krijuar më pak tërheqje hidrodinamike
për notuesit (Berkes, 2008)
1.19 Materialet dhe metodologjitë për ndërtimin e pishinës
Pishina aktuale është zakonisht përbërësi më i madh dhe më i kushtueshëm i të gjithë objektit.
Zgjedhja e materialeve dhe metodologjisë për ndërtimin e pishinave është thelbësore për jetën
ekonomike të strukturës së pishinës dhe për rrjedhojë për jetën ekonomike të të gjithë objektit.
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Kjo do të thotë, nëse komuniteti propozon që objekti të ketë një jetë minimale prej 30 vjetësh,
atëherë pishina duhet të ketë të paktën të njëjtën jetë të pritshme.
Ka shumë materiale dhe metodologji të ndryshme të përdorura për ndërtimin e pishinave; ato
më të zakonshmet janë betoni i përforcuar me çelik (plotësisht i formuar ose i spërkatur), i
përshtatur me metale (i rreshtuar) dhe tekstil me fije qelqi (i formuar ose në vend).

1.20 Llojet e konstruksionit të pishinave
1.20.1 Pishinat me Beton
Pishinat e betonit janë lloji më i popullarizuar dhe më i kushtueshëm i pishinës. Shpesh quhen
pishina Gunite ose të shtanguara; Kjo sepse ndërtuesit pompojnë betonin e lagësht përmes një
çorape dhe e qëllojnë nga një armë në mure të përforcuara me çelik. Sapo betoni shëron, është
suvatuar, ilëmuar dhe i lyer.
Dobia e betonit është se ai mund të formohet në çdo madhësi ose formë për një pishinë me të
personalizuar. Në përgjithësi duhen midis tre dhe 12 javë për të instaluar një pishinë betoni.
Kjo është më e gjatë se llojet e tjera, por betoni konsiderohet lloji më i fortë, më i qëndrueshëm
i pishinës. Dhe ndryshe nga pishinat e tjera në tokë, pishinat ekzistuese të betonit mund të
rindërtohen, rafinohen, zmadhohen ose perditë sohen (Truini, 2012).

Figura 14. Pishinat me Beton, armatura e vendosur
Burimi: (Hughes)
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1.20.2 Pishinat me Vinyl
Pishinat me rreshtim me vinyl janë lloji i dytë më i popullarizuar i pishinës në tokë dhe numri
i tyre po rritet. Cdo pishinë është bërë nga një oxhak fleksibël me një copë që përshtatet në një
vrimë të gërmuar, dhe më pas është ngjitur në një mur prej çeliku ose alumini të përshtatur.
Pishinat me vinyl vijnë në një numër të kufizuar madhësish dhe formash. Shumica janë
drejtkëndëshe, por astarët në formë L dhe të formës së lirë janë gjithashtu të disponueshme.
Pishina me madhësi mesatare vinyl mund të instalohet brenda një deri në tre javë.
Rreziku i madh me një pishinë me rreshtim të vinylit është që lodrat e pishinave me kënde,
qenët e gjallë që luajnë në poishinë dhe objektet e mprehta mund të shqyejnë ose shpojnë
astarin. Astarët e dëmtuar mund të fiksohen, por është më mirë të paguani ekstra për një astar
të rëndë, që është të paktën 20 mm (milimetra) i trashë (Truini, 2012).

Figura 15. Pishinat me rreshtim me vinyl,duke u vendosu astari
Burimi: (penguinpool)
1.20.3 Tekstil me fije qelqi
Pishinat me lesh xhami janë formuar nga fabrika në guaskë gjigande në formë tas, të cilat më
pas vendosen në vrimën e gërmuar nga një vinç. Dhe ndërsa madhësitë dhe format janë disi të
kufizuara, avantazhi i madh është se një pishinë prej qelqi me lesh xhami mund të instalohet
në aq pak sa tre ditë. Gjithashtu është lloji më i përballueshëm i pishinës në tokë.
Një përfitim tjetër është që pishinat me lesh xhami kanë një shtresë xhel super të lëmuar që
është jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe jo poroze, kështu që këto pishina kanë tendencë të
përdorin më pak kimikate sesa pishina betoni. Por, para se të vendoset një pishinë me lesh
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xhami, duhet siguruar që keni shumë hapësirë për vinçin për të hyrë dhe manovruar. Zona
gjithashtu duhet të jetë e lirë nga telat e sipërm ose linjat e energjisë (Truini, 2012).

Figura 16. Pishina Guaskë duke u vendosur me vinç me hapësirë
Burimi: URL (f.162)

Figura 17. Detali i tekstilit me fije qelqi
Burimi: (Pools Wiki)
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1.21 Pishinat mbi tokë
Pishinat mbi tokë mund të prodhohen ose nga kompozitat e tekstil me fije qelqi, ose të veshura
me vinyl, ato gjithashtu vijnë në një gamë stilesh dhe ngjyrash. Për shkak se ato janë të parafabrikuara ata marrin kohë minimale për t'u instaluar dhe mund të merren me vete nëse
vendosni të lëvizni. Janë shumë leht të lëvizshme nga vendi në vend (aqua clear, n.d.).

Figura 18. Pishinë mbi tokë
Burimi: (Made-in-China)
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Figura 19. Historia e ujit në tokë
Burimi: (pngriver)
1.22 Origjina e Ujit

4.6 miliardë vjet më parë ...
Ka shumë teori që përshkruajnë se si uji uji në planetin tokë. Teoria më e zakonshme është se
planeti ynë ishte plotësisht i thatë kur u formua nga ndikime të shumta me objekte të tjera në
galaktikë. Uji u shtua në planet kur kometat dhe asteroidet e mbushura me akull u përplasën
me Tokën. Teoritë e reja pohojnë se uji erdhi shumë më herët, afër formimit të tokës. Edhe pse
origjina nuk është konfirmuar shkencërisht, dihet një gjë, uji është themeli për gjithë jetën
(Greene, 2013).
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Sindh , Pakistan . 2600 - 1900 BC
Kjo kulturë e gjerë e cila përbëhej nga 1000 qytete dhe fshatra me origjinë në Himalajet.
Mohenjo-Daro ishte qyteti mbizotërues i kësaj kulture që mori shumë pak shi, por mësoi se si
të menaxhonte ujin. Uji nuk vinte nga shiu, përkundrazi kishte hedhje te mëdha që përmbytin
nga Himalajet. Qyteti u ngrit në një platformë për të parandaluar dëme nga përmbytja ndërsa
korrja me sukses ujin me tulla që shpërndanë ujërat e përmbytjes përmes një seri kthesash. Një
mënyrë në të cilën banorët përdorën ujë ishte "Banja e Madhe" një gropë e thellë 12 në 7 metra
dhe 3 metra në qytet i cili mbante ujë dhe vepronte si një qendër sociale e qytetit që tregon
mbizotërimin e ujit dhe banjës (Ching, M, & Prakash, 2011)

Figura 20. Mohenjo – Daro
Burimi: (Daily News, 2019).

Governorate , Egypt . 10 , 000 BC :
Shpella në Egjipt ka piktura shkëmbore që demonstrojnë njerëzit që notojnë. Këto piktura që
janë rreth 10, 000 para Krishtit përshkruajnë jetën e përditshme në këtë zonë para se uji të
zhdukej për shkak të ndryshimit të klimës

Figura 21. Cave of Swimmers, New Valley
Burimi: (Unger, 2011)
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Pallatet e Knossos:
Crete, Greqi.rreth viteve 1700 - 1375.
Minoanët në Kretë ishin një popull fetar dhe i gjallë i njohur për festat e tyre të mëdha. Pas një
tërmeti të madh në 1700 BC, Knossos u rindërtua me shtesa të reja që ishin komplekse për
kohën. Pallati përbëhej nga rezidencat, kuzhinat, dhomat e ruajtjes, banjat, dhomat
ceremoniale, punëtoritë dhe faltoret. Përveç këtyre, ata ndërtuan struktura të infrastrukturës siç
janë sistemet e ventilimit dhe përçuesit e ujërave nëntokësorë. Këto projekte tregojnë rëndësinë
e ujit sepse pallati kishte dhoma banje (Ching, Jarzombek, & Prakash, 2011).

Banjat e Agrippa
Rome. Vitet 25
Një banjë perandorake që matet rreth 90 me 120 metra. Ky ishte një pishinë e madhe noti hapur
në qiell. Marcus Vipsanius Agrippa ishte afër Augustus i cili pagoi ndërtesën. Banjat u
shkatërruan nga zjarri në vitet 80, por u rivendosën nga Perandori Hadrian.

Banjat e Neros
Rome.Vitet 64
Ndodhet afër Pantheonit të famshëm në Campus Martius. Banjat e Neronit prezantuan një stil
të ri, me një plan simetrik i cili më vonë u bë një karakteristikë e banjave të mëdha dhe
shekullore perandorake. Ky objekt 190 me 120 metër mori ujin e tij nga Aqua Alexandrina, një
ujësjellës i lidhur me Virgjëreshat e ujit (LE PLAN DE ROME, 2019).

Banjat e Sura
Romë. Vitet 100
E ndërtuar nga Lucius Licinius Sura, i cili ishte një senator romak dhe një mik i Perandorit
Trajan. Këto banja besohet të jenë më private, dhe ishin më të vogla dhe më elegante se banjot
në Caracalla.

Banjat e Titus
Romë. 80 CE
Ndërtuar shpejt nga Perandori: Titi, për një kushtim të Koloseut dhe u hap me Lojërat e
lavdishme.
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Pjesët e pishinave Romane
1. Apodyterium: Salla e zhveshjes / dhoma dollap me kyç
2. Caldarium: Dhoma kryesore e nxehtë
3. Frigidarium: Salla kryesore e ujit të ftohtë, që shpesh përmban disa pishina të pa ngrohura
4. Natatio: Pishinë e madhe e pa ngrohur
5. Palaestra: Oborr ushtrimesh
6. Sudatorium: Dhoma e djersës
7. Tepidarium: Dhoma e ngrohtë dhe banja, shpesh një lloj i "bllokimit të nxehtësisë" midis
kaldarit dhe pishinave të mëdha të ftohta (Cartwright, 2013).

Figura 22. Pjeset e pishinave Romane
Burimi: (Wikimedia Commons, 2014)
Meksikë, rreth vitit 200
Ky ishte një qytet me një sakrificë rituale. Kishte dy rrugë që kalonin nëpër sit, njëra do të vinte
në lindje - perëndim dhe tjetra që shkonte drejt veri - jug, e cila quhej Avenue of the Dead. Ky
korridor i përdorur për ritualet kishte një kanal: nën të i cili mblodhi ujërat e shiut nga ndërtesat
e tjera dhe e kullonte në lumin Rio San Juan. Aztekët ishin ekspertë në sistemet e ujit, një aftësi
shumë e nevojshme për një kulturë që admironte ritualet e zjarrit dhe ujit (Ching, Jazamberk,
& Prakash, 2011).

Figura 23. Teotihuacán, Meksikë
Burimi: (Araiza)
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Banjat e Caracalla
Rome. rreth viteve 212 - 216
Këto banja njihen si shembulli më i zhvilluar i banjës publike romake. Ato nuk u përdorën
vetëm për banjë, por gjithashtu një vend për ndërveprim shoqëror dhe sporte. Mbështjellja
përmbante cisterna, pista vrapimi kopshte, biblioteka dhe dyqane. Pishina nuk kishte çati, por
kishte mure të larta lartësie që u siguronin mysafirëve hijen. Pishina kryesore ishte pishina e
artit notit. Caldarium, i cili është dhoma kryesore e nxehtë, ishte një hapësirë e ngrohtë ku
nxehtësia furnizohej nga kanalet e hipokautit nga poshtë (Ching, Jarzombek, & Prakash, 2011).

Banjat e Decius
Romë, rreth vitit 250
Vizatimet e vjetra dhe dokumentet e tjera të këtyre banjove përshkruajnë një banjë tipike
romake, e cila konsiderohej shumë e madhe. Banjat u ndërtuan nga Perandori Decius.

Banjat e Diocletian
Romë rreth viteve 298 - 306
Ndonjëherë këto banja konsiderohen banjat më mbresëlënëse të ndërtuara ndonjëherë në
Romën antike. Ata mbuluan mbi 13 hektarë tokë (32 hektarë) dhe mund të strehojnë 3, 000
vizitorë në të njëjtën kohë. Kjo nuk ishte vetëm një pishinë, por edhe një palestër, bibliotekë,
dhe më shumë.

Banjat e Konstandinit
Romë, rreth vitit 320
Perandori Kostandini ndërtoi Vaskën e fundit Romake gjatë mbretërimit të tij. Kjo strukturë
ndryshon pak nga Banja Themelore Romake, për shkak të ndryshimit, shtimit ose heqjes së
disa pjesëve kryesore. Ekzistojnë shumë arsye pse është bërë, arsyeja mbizotëruese më e mirë
është ngrohja e ujit (National Roman Museum, n.d.).

Beowulf dhe Breca
Scandinavia, rreth viteve 700 - 1000
Kjo histori vjen nga një poezi e vjetër angleze që mendohet të jetë një nga pjesët më të
rëndësishme të letërsisë angleze. Beowulf i cili është një hero angazhohet në një konkurs noti
me mikun e tij Breca. Ata notojnë në det të hapur ndërsa mbanin një forca të blinduara dhe
mbanin armët e tyre (shmoop, 2008).
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Vrah Vishnulok (Angkor Wat)
Afër Siem Reap,Cambodia, rreth vitit 1120
Patron: Mbret Suryavarman II.
Një tempull fetar që nga themelimi, duke filluar si një tempull hindu dhe më vonë budist.
Arsyeja pse u lulëzuan ishte një i ashtuquajtur: sistemi baray, i cili është një rezervuar i madh
uji i cekët që u përdor për një lëshim të kontrolluar të ujit për ujitje. Ky sistem rriti ndjeshëm
prodhimin e orizit. Ky nuk ishte qëllimi i vetëm për ujë, tempulli kishte një pus të thellë 23
metra në qendër të tij, ku mund të hidheshin gjerat e dhëna. Puset simbolizojnë një lidhje me
autoritetin e bazuar në ujë të rregullatorëve Kehmer por edhe një pasqyrë të përmbysur të malit
kozmik të simbolizuar nga kulla. Këto puse gjenden në shumicën e tempujve Kmerj (Ching,
Jarzombek, & Prakash, 2011).

Figura 24. Vrah Vishnulok (Angkor Wat)
Burimi: (WORLD all details)
Venecia
Rreth vitit 1400
Venecia, një qytet ku i gjithë transporti është në ujë, ishte qendër ekonomike e Evropës që filloi
në shekullin XIV dhe vazhdoi për shumë vite. Gjatë kësaj kohe, qyteti kishte depo dhe depo
anijesh dhe të gjitha mallrat që udhëtonin për në Siçili, Angli dhe Gjermani duhej të kalonin
Nusen e Detit.

Figura 25. Venecia, Itali
Burimi: (Ian.CuiYi)
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Rreth vitit 1490
Para se njerëzit të mësonin si të notonin, ata përdornin lëkurë kafshësh ose gurrë të mbyllur për
të kaluar lumenjtë në mënyrë të sigurt. Da Vinci skicoi një rrip jetese që do t'i mbronte njerëzit
nga rreziqet e detit (Morgan, 2018).

Figura 26. Rripjetese nga Leonardo Da Vinci
Burimi: (World History Facts, 2018)
Nicolas Wynman
1538
Profesor gjerman i gjuhëve: dhe shkrimtar i librit të parë në not, i quajtur Colymbetes. Ai jo
domosdoshmërisht donte që njerëzit të fillojnë notin për stërvitje, por të zvogëlojnë nivelet e
mbytjes (AskDefine, n.d.).

Emperor Go - Yozei
1603
Perandori organizoi organizatën e parë ndonjëherë të notit në 1603. Para se ta bënte këtë, ai
deklaroi se të gjithë fëmijët e shkollës duhet të mësojnë se si të notojnë. Më vonë qëllimi i notit
u bë një art ushtarak në vend të qëllimeve të konkurrencës (dailynews, 2015).

Melchisédech Thévenot:
1696
Ai shkroi Artin e Notit, i cili përshkruan goditjen e gjirit të ngjashëm me gjoksin modern të
gjiritv (AskDefine, n.d.).

Pishinat e brendshme:
Shekulli i 18-të
Epoka e brendshme e notimit filloi në Anglinë Victoriane në një përpjekje për të gjetur një
zgjidhje për kushtet e tmerrshme të jetesës së klasave të reja të urbanizuara të punës. Këto
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pishina ishin të hapura për publikun dhe konsideronin një nevojë por jo një vend për relaksim
(Hughes Condon Marler Architects, 2013).

Eventi Watershed
1844
Ngjarja ishte një konkurs që u mbajt në Londër, ku garuan britanikët dhe disa amerikanë
vendës. Ndërsa britanikët vetëm notuan Breaststroke të ftuarit notuan një variacion të
zvarritjes, e cila më vonë u bë e njohur si freestyle. Ishte vetëm deri në 1873 që zvarritja fitoi
më shumë popullaritet mbi goditjen e gjirit (AskDefine, n.d.).

John Arthur Trudgen
Angli, Mbretëria e Bashkuar. 1873
Ai e rivendosi zvarritjen te: Anglezët. Ai mësoi: goditje pasi shikoi amerikanët vendas duke
notuar dhe e quajti goditje Trudgen. Më vonë goditja u bë e njohur si freestyle.

UIT: J. H. Thayers
Angli, Mbretëria e Bashkuar. 1895
Notoi një trondites 1: 02.50 në 100 anësore të oborrit.

Kapiteni Matthew Webb
Njeriu i parë që notoi në Kanalin Anglez i cili ndodhet midis Anglisë dhe Francës. Ai përdori
goditjen e gjirit dhe notoi një: gjithsej 34. 21 kilometra dhe e bëri atë në 21 orë e 34 minuta
(AskDefine, n.d.).

Figura 27. Kapiteni Matthew Webb, 1875
Burimi: (Dawley Heritage)
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Notimi ne garat olimpike 1896
Athin, Greqi
Noti ishte një nga sportet e para në Olimpiadën e parë moderne. Sidoqoftë, konkursi u mbajt
në ujë të hapur Mesdheut në vend të një pishine (AskDefine,, n.d.)
Ky konkurs ishte vetëm për burra, dhe ata garuan në stilin e lirë 100, 500 dhe 1200m dhe 100m
për marinarët. Medaljen e parë të artë e fitoi Alfredi hungarez: Hajos i cili notoi në stilin 100
stil të lirë në 1:22:20.

Notimi ne garat olimpike 1900
Paris, Francë
Ngjarjet e ofruara në Lojërat Olimpike në 1900 shfaqën stilin e lirë 200, 1000 dhe 4000m,
prapavijë 200m dhe një garë të veçantë ekipi 200 m (stafetë). : Kishte dy ngjarje të tjera, të
cilat janë të çuditshme për notarët modernë, një garë kursesh pengesash dhe një garë nënujore.

Figura 28. Notimi në garat olimpike 1900
Burimi: (alkmaar.nieuws.nl)
Noti ne garat olimpike e vitit 1904
St. Louis, Missouri, Shtetet e Bashkuara
Gara e freestyle ishte rit në 100 oborre në vend të 100 metrave e cila konsiderohej e zakonshme.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndryshuar traditat e tyre të pishinave dhe vazhdojnë të notojnë
në pishina të preferuara në oborre (AskDefine,, n.d.) . Ngjarjet e ofruara ishin 50, 100, 220,
440, 880 jardë dhe milje stil të lirë, 100 goditje në jardë, 100 jardë në oborrin e shtëpisë, 440
jardë në gjoks, dhe stafetë 4x50 jardë i lirë. U prezantua një tjetër ngjarje që nënkupton hedhjen
në pishinë dhe distanca u mat për të përcaktuar fituesin.
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Noti në Lojërat Olimpike të vitit 1908 Londër, Angli, Mbretëria e Bashkuar:
Gara u zhvillua në një pishinë 100 metra e cila ishte ngulitur në stadiumin e pistave dhe fushave
(AskDefine,, n.d.)
Më 1908 u themelua Federata Ndërkombëtare e Notit (Fédération Internationale de natation).

Figura 29. Logo e FINA-së
Burimi: (FINA-Brand)
Noti ne lojrat olimpike 1912
Stockholm, Suedi:
Konkurrenca e cila u mbajt në Portin e Stokholmit konsiderohet fillimi i kohës elektronike
(AskDefine,, n.d.). Gratë u lejuan të garojnë për herë të parë

Figura 30. Noti në lojra olimpike 1912
Burimi: (IOC, 2014)
Noti në garat Olimpike 1924
Chamonix,Francë,
Konkurrenca e parë e notit për të përdorur pishinën standarde 50 metra me korsi të shënuara.
Sot, të gjitha takimet ndërkombëtare të notit janë të notuara kryesisht në pishina 50 metra
(shteg të gjatë), dhe nganjëherë në pishina 25 metra (shteg të shkurtër) (AskDefine,, n.d.).
Për herë të parë, u përdorën linjat e korsisë dhe shenjat e korsisë fundore (T).
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Johnny Weissmuller
Shtete e Bashkuara.1922.
Kjo legjendë noti ishte personi i parë që kaloi nën 60 sekonda në 100 metrin e lirë. Ai fitoi pesë
medalje të arta olimpike dhe vendosi 67 rekorde botërore përpara se të bëhej një aktor i
famshëm, duke marrë rolin e Tarzanit (Hanley, 1984).

Figura 31. Johnny Weissmuller
Burimi: (AFP, 2016)
David Armbruster
University of lowa. 1928.
Medaljet e arta fitohen me detaje të specializuara. David Armbuster e dinte këtë. Ai filloi të
studiojë not shkencërisht në Universitetin e Lowa, ku ai ishte trajner. Ai filmoi notarët nënujorë
dhe zbuloi se si notarët mund të zvogëlojnë zvarritjen. Në vitin 1934 Armbuster zbuloi se
notarët e barkut ngadalësoheshin kur sillnin duart përpara nën ujë, kështu që ai shpiku variantin
e "fluturës". Ju lejohej të notonit goditje në gjoks me krahë flutur. Kjo goditje ishte shumë më
e vështirë, por më e shpejtë dhe në Lojërat Olimpike në Berlin, pothuajse të gjithë notarët
përdorën goditjen e fluturave në një pikë të garës së tyre. Më vonë flutura u bë një goditje më
vete për arsye të dukshme (AskDefine,, n.d.).
Garat olimpike Berlin, Gjermani
Blloqet e zhytjeve u shtuan në konkurs, duke i dhënë notarëve më shumë vrull në fillimin e
garës së tyre (AskDefine,, n.d.).

Figura 32. Noti në 1936
Burimi: (FRAME POOL)
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Rroba banjet
Shtet e bashkuara.1943
U. S. urdhëroi që pëlhura e përdorur në rroba banje të ulet me 10% për shkak të mungesës së
kohës së luftës. Kjo çoi në shpikjen e bikinit nga francezët.
MarkSpitz
Munich, Gjermani. 1972
Ky fenomen noti fitoi 7 medalje të arta në një takim të vetëm, më shumë se çdo atlet tjetër.

Figura 33. Mark Spitz
Burimi: (GettyImages, 2019)
Berkoff Blastoff Seoul,
Korea jugore. 1988
Daichi Suzuki nga Japonia dhe David Berkoff nga Amerika manipuluan notin nënujor në
prapavijë dhe i dëshmuan botës që noti me një goditje delfinësh nën sipërfaqe është më i shpejtë
se noti në majë. Në 100 metra Backstroke Berkoff notoi 33 metra nga xhiro e parë plotësisht
nën ujë, duke thyer sipërfaqen shumë përpara konkurrentëve të tjerë. Në fund, Daichi Suzuki
fitoi garën. Noti deri më tani nën ujë u ndalua shpejt pas Olimpiadës nga FINA, duke kufizuar
distancën nënujore në 10 metra. Sidoqoftë, marka u zgjerua në 15 metra në 1991 dhe ky rregull
qëndron edhe sot.

Michael Phelps
Beijing, Kinë. 2008
Phelps, theu rekordin e pathyeshëm të Mark Spitz nga 1972 duke fituar 8 medalje të arta në një
takim të vetëm Olimpik. Phelps u afrua për të humbur 100 metra flutur, por përfundoi 1/100
përpara serbit: Milorad Čavić për shkak të detajeve. Ajo që ai arriti në Pekin dhe në garat e
tjera është mbresëlënëse dhe frymëzuese për të gjithë notarët.
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Figura 34. Michael Phelps
Burimi: (Pretty, 2008)
Londer, Mbretëria e Bashkuar. 2012
Phelps theu një tjetër rekord në Lojërat Olimpike të Londrës, ku fitoi 4 medalje të arta që i
japin atij në gjithsej 18 medalje të arta olimpike.

Figura 35. Michael Phelps me ekipin e USA
Burimi: (PacificCoastNews, 2012)
Rreziku i mbytjes së fëmijëve në pishina
Mbytja e fëmijëve në Arizona ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit përkundër
paralajmërimeve. Zjarrfikësit pretendojnë se janë të irrituar kur shohin shtëpi me pishina
private që nuk kanë gardhe ose bravë për sigurinë e fëmijëve (Sexton, 2011). Mbytja e fëmijëve
është rezultat i pishinave private në zona të banuara, të cilat nuk mbikëqyren nga: rojet e
shpëtimit si pishina publike.

Figura 36. Mbytjet e fëmijve në pishina
Burimi: (FOX NEWS)
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2. PARAQITJA E PROBLEMIT
Kosova një vend i vogël por që ka një reliev karakteristikë malorë, me një klimë të favorshme
e me burime natyrore, me një trashëgimi të pasur kulturore e historike, faktorë këta që
konsiderohen si bazë për zhvillimin e turizmit, i cili ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin
ekonomik. (Hasanaj, Niman, & Kuqi, 2019). Popullsia shumicën e të cilëve e përbën mosha e
re, mikpritëse, bujare e talentuar e sportdashëse, janë veçori mjaft të rëndësishme për rritjen
e turizmit veçanërisht turizmit sportive, si dhe janë potencial për zhvillimin e sportit, i cili
ndikon në përfaqësimin dhe promovimin e shtetit tonë në arenat ndërkombëtare.
Shqetësimi qëndron në mos shfrytëzimin e potencialit natyror e shoqëror, që posedojmë për të
arritur nivele të kënaqshme në sektorët e lartcekur, Sipas kreut të Shoqatës te Turizmit
Alternativë të Kosovës, vendi ynë duhet ende të shijojë përfitimet e vërteta të potencialit të saj
turistik për shkak të pozitës së saj gjeografike dhe vendeve të shumta historike dhe ngjarjeve
kulturore. Ai gjithashtu thotë se institucionet shtetërore duhet të bëjnë më shumë punë për të
tërhequr më shumë turistë në të ardhmen (Morina, 2018).

Problemi specifik të cilin ne e adresojmë, qëndron në mungesën e një projekti turistik apo
sportiv, përkatësisht të një qendre apo kompleksi me kapacitet të mjaftueshme të vendqëndrimit
dhe me mundësi të zhvillimit të aktiviteteve rekreuese e atraktive për turistët dhe zhvillimin e
aktiviteteve sportive e përgatitjeve për sportistët.

Investimi në cilësinë e destiancioneve turistike është thelbësor për turistët, i cili do të
kontribonte në rritjen e konkurrencës në industrinë e turizmit dhe sigurimin e tij. Kur flitet për
turistët e mysafirët plotësimi i nevojave në një destinacion turistik varet jo vetëm nga përvoja
e fituar përmes një shërbimi turistik, por edhe mbi faktorët e përgjithshëm si infrastruktura,
siguria, trafiku, menaxhimi i turistëve. Këta faktorë kanë ndikim të drejtpërdrejt në perceptimin
e turistëve për destinacionin e caktuar, nivelin e kënaqësisë dhe gatishmërisë për tu rikthyer
përsëri apo edhe për të i’u rekomanduar të tjerëve (Hasanaj, Niman, & Kuqi, 2019). Gjithashtu
investimet në infrastrukturën sportive, sidomos në sportet individuale ku kemi më shumë
potencial për sukses, është primare për ngritjen e cilësisë dhe edukimin sportivë dhe do të
tërhiqte evente e gara që të organizoheshin në Kosovë. Ky punim diplome trajton këtë
problematikë, në aspektin e planifikimit të një destinacioni specifik, unikë në Kosovë për
turizëm e sport.
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3. METODOLOGJIA
Problemi të cilin e kemi adresuar për mungesën e një kompleksi, i cili do të tërhiqte turistët e
edhe sportistët, pasi që për të dy kategoritë nuk kemi një infrastrukturë adekuate të rregulluare
që të i’u ofrojmë, ne e kemi shqyrtuar përmes shfletimit të literaturës e kërkimeve për të kuptuar
secilën fushë që prek kjo temë.
Metodat e përdorur gjatë hulumtimit janë:
•

Metoda qualitative (literaturë si libri, artikuj, intervista, skica, imazhe)

•

Metoda quantitative (statistika nga ASK dhe MTI dhe nga pytësori)

Kemi përdorur këto dy metoda gjatë hulumtimit, që të nxjerrim sa më shumë informata dhe të
dhëna për të mbuluar të gjitha fushat në të cilën ndikon problemi i parashtruar, qofshin me të
dhëna statistikore apo të dhëna përmes pyetësorit, teksteve, intervistave, imazheve apo
standardeve.
Të dhënat e grumbulluara janë të dhëna primare përmes pyetësorit dhe sekondare burim i të
cilave janë librat, raportet, websit-et, artikuj nga autorë vendorë dhe të jashtëm
Materialet janë zgjedhur specifikisht për secilën nga elementet e temës që përfshihen në
zgjedhjen e këtij problem të adresuar, dhe jemi munduar të shfrytëzojmë materiale me të dhëna
dhe informata më të rifreskuara të viteve të fundit.
Analiza e të dhënave të grumbulluar, është bërë duke i kategorizuar dhe kontrolluar, qoftë për
mungesë të të dhënave specifike të kërkuara apo në baza kohore. Janë analizuar për të i’u nxjerr
kuptimin, janë krahasuar dhe interpretuar.
Materialet e përdorura për hulumtim janë literaturë fizike si libri, imazhe e skicime dhe
literaturë elektronike, platforma online përmes të cilës është shpërndarë pyetësori, e përmes
kompjuterit dhe programeve softwerike për të analizuar dhe paraqitur të dhënat.
Procesi i hulumtimit ishte bazuar në temën e përzgjedhur, duke shqyrtuar të dhëna specifike
dhe të sigurta. Metodologjitë e zgjedhura të hulumtimit ishin mjaft efektive, duke na ndihmuar
me informata e të dhënat adekuate, të cilat i kemi shfrytëzuar gjatë procesit të mëtejmë të
arritjes së rezultatit.
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4. PROJEKTI I KOMPLEKSIT TURISTIK - SPORTIV
Problematika e adresuar nga ana jonë, na shtyu që të punojmë për një projekt i cili do të
ndikonte në mënyrë pozitive, për dy veprimtarit për të cilat është ngritur problemi dhe të cilat
paraqesin sektorë të rëndësishëm në zhvillimin dhe promovimin e vendit tonë, duke parë
potencialet që kemi në këto fusha: Turizëm dhe Sport.
Duke u nisur nga vetë problematika e shtruar, është e qartë se qëllimi i punimit është tërheqja
e turistëve të jashtëm dhe vendorë dhe eventeve e ngjarjeve sportive në Kosovë. I gjithë procesi
i punimit ka fokusin në këto dy kategori: turistët dhe sportistët, si protagonist kryesor që do të
trajtohen, por edhe njerëzve të cilët do të kenë një destinacion, për të kaluar disa orë të ditës
për pushim e rekreim.

4.1

Përzgjedhja e lokacionit.

Potencialet e shumta të bukurive që ka Kosova, ka bërë që ta kemi jo të lehtë përzgjedhjen e
lokacionit për planifikimin e Kompleksit turistik – sportiv, pasi pothuajse në cilën trevë ka
mundësi për të zhvilluar turizëm e sporte të ndryshme. Por pas shqyrtimit të literaturës, të
statistikave dhe analizës së tyre dhe duke parë veçoritë e turizmit e sportit që kemi trajtuar dhe
kërkesave të tyre, përzgjedhjen e kemi bërë duke listuar disa specifika që do të përmbushnin
kërkesat, nevojat dhe dëshirat e këtyre grupeve shoqërore, por edhe duke parë potencialin që
ka lokacioni për arritjen e qëllimeve që kemi më këtë projekt.
Veçoritë për përzgjedhje të lokacionit ishin: vend me natyrë atraktiv që duhet të promovohet,
larg nga zhurma e ndotja, lokacion që do ngjallë interesim për tu vizituar, me lartësi të
konsiderueshme mbidetarë, e me ajër të pastër që do ishte shumë pozitive në aspektin e sportit
e shëndetit, lokacion ku kemi mundësi të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme rekreuese e
argëtuese, që ka pozitë të përshtatshme dhe lidhje të mira me qendra urbane, lehtësisht i
qasshëm duke pasur lidhje të mira me transportin ajrorë dhe rrugor pasi këto kategori të
njerëzve, sidomos turistët e sportistët e jashtëm shfrytëzojnë kryesisht transportin e organizuar
publikë për lëvizje. Në bazë të përmbushjes së këtyre veçorive është zgjedhur lokacioni, në të
cilin ne do të arrijmë të krijojmë një projekt që do të kontribuonte në zhvillimin turistik-sportiv.
Pasi kërkimeve të bëra, gjithmonë duke u bazuar në veçoritë e përcaktuara kemi përzgjedhur
lokacionin që arrin të përmbush kërkesat tona.
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4.2

Karakteristikat dhe Analiza e lokacionit të përzgjedhur

Lokacioni është një zonë kodrinore-malore e quajtur “ Okosnicë”, gjendet në mes të komunës
së Prishtinës dhe të Lipjanit, por si zonë hynë në kufijtë komunal të komunës së Lipjanit, po
thuajse e pabanuar, me koordinata veri-jug 42̊ 36’19.8” dhe lindje-perëndim 21̊ 15’ 13.2”. Pas
vitit 1999 fshati është i njohur edhe me emrin Dalmat (Wikipedia,, 2018).

Figura 37. Lokacioni i paraqitur në hartë dhe disa karakteristika të tij
Me një lartësi mbidetare rreth 868m dhe me natyrë tejet atraktive, me reliev karakteristik në
afërsi dhe me pamje nga liqeni i Badovcit (7.3km përmes vijës rrugore dhe 2.2km në vijë ajrore)
dhe me vizura të bukrura të kryeqendrës së Kosovës, është një vend ende i pazbuluar mire në
aspektin e turizmit e vizitorëve, me potenciale të jashtëzakonshme për investime, vend ideal
për turizëm e gjithashtu për sport, i cili arrin të përmbushë në përpikëri kërkesat që ka projekti
i Kompleksit Turistik – Sportiv.
Lokacioni gjendet afër magjistrales Prishtinë – Gjilan, kjo e bënë që të ketë lidhje të mira
rrugore dhe lehtësi në qasje. Lidhja me aeroportin ndërkombëtar “Adem Jashari” me një
distancë prej 25.1km në vijë rrugore. Gjithashtu është afër qyteteve, që pushuesit të kenë
mundësi të përjetojnë jetën e qyteteve tona. Distanca nga qendra e qytetit të Prishtinës është
14.2km në vijën rrugore, nga qyteti i Lipjanit 17.3km, dhe nga Artana 31.3km, këto distanca
jo të largëta tregojnë për afërsinë dhe lidhjet që ka fshati “Okosnicë”, me qendrat urbane dhe
zonat historike.
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Figura 38. Rruga dhe distancat nga aeroporti dhe qendrat e qyteteve të Prishtinës, Lipjanit,
Artanës me lokacionin- “Okosnicë”.
Karakteristikat e veçantit e listuara të këtij lokacioni:
-

Natyrë atraktive me relive karakteristik kodrinoro-malor

-

Afërsi me liqenin e Badovcit

-

Lartësië mbidetare (868m)

-

Afërsia me qendrat e qyteteve

-

Lidhje e mirë rrugore

-

Afërsi me transportin ajror

Këto veçori e bëjnë destinacion shumë të dëshirueshëm dhe të favorshëm për secilën kategori
të njerëzve që dëshirojnë pushime, argëtim, rekreativitet, përjetim të jetës në qytetet tona e shije
autoktone të zonës apo llojllojshmëri aktivitetesh e qetësi të maleve tona. Edhe pse në natyrën
atraktive me qetësie e larg zhurmës, por përsëri pranë qyteteve, kulturës e trashëgimisë e
aktiviteteve të zonave urbane.
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4.2.1 Analizat e faktorëve natyrore të lokacionit
Klima është mjaftë e favorshme për turizëm gjatë katër stinëve të vitit. Djellosja në lokacionin
e përzgjedhur është shumë e mirë, pasi është në lartësi dhe nuk ka pengesa fizike nga ndërtimet.

Figura39. Diellosja dhe erërat

Erërat verore vinë nga jugu, ndërsa ato dimërore nga veriu. Në diagramin e mëposhtëm të
erërave për regjionin e Prishtinës, shohim kahjen e erërave që mbizotërojnë në këtë regjion,
intensitetin dhe shpeshtësinë e tyre.
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Figura 40. Trëndafili i erërave për regjionin e Prishtinës
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magjistrale dhe vije deri në një pike të lartësisë së kodrës, pasi nuk ekziston një rrugë e
mirëfilltë deri në majën më të lartë të “Okosnicë-së”, ku ne kemi përzgjedhur si zonë ku do të
planifikohet Kompleksi.

Figura 41. Analiza e qasjes në lokacion dhe zhurmave
Në bazë të analizave të bëra si në aspektin e potencialeve që ofron natyra, qasjes e lidhshmërisë
së mirë, dhe faktorëve natyror, ky lokacion është shumë i përshtatshëm për projektin e një
Kompleksi Turistik - Sportive.

4.3

Konceptualizimi i Kompleksit Turistik – Sportiv

Në projektin e “Planifikimin e Kompleksit Turistik – Sportiv”, i kemi gërshetuar këto
veprimtari njëra-tjetrën, duke parë se që të dy kategoritë kanë ndikim të madh në shoqërinë
tonë, si në aspektin ekonomik edhe në atë shoqëror. Bashkë dyzimi i dy sektorëve është
propozuar pasi si turistët edhe sportistët kanë qëllime, kërkesa nevoja e aktivitete të ngjashme.
Të dy kategoritë e njerëzve kërkojnë pushim, rekreim, aktivitete zbavitëse, trajtime të
ndryshme fizike e shpirtërore e natyrë atraktive. Edhe në aspektin ekomomikë bash dyzimi i
turizmit me sportin është mjaft fitimprurëse. Krijimi i një infrastrukture të mirë sportive do të
tërhiqte ngjarje të niveleve të ndryshme në Kosovë, kjo do të bënte që edhe turistët e pasionuar
për sportet specifike, do të vinin për të përcjell këto ngjarje sportive, e kjo do të ndikonte në
ngritjen e turizmit e që përcillet në ngritje ekonomik. E edhe turistët do të kenë ndikim pozitiv
në sport, pasi do të rritje përkrahja e eventeve sportive, do të ketë mundësi të shkëmbimit të
përvojave edhe ngritje në edukatën sportive e shtytjen e të rinjve drejt sporteve të caktuar.
Konsiderojmë që ky projekt është i nevojshëm dhe arrin të përmbushë problematikën e
adresuara mësipër (f. 53).
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Figura 42. Elementet kyç në konceptualizimin e Kompleksit Turistik-Sportiv
Konceptualizimi i këtij projekti ka derivuar duke kombinuar faktorët natyrorë e shoqëror të
cilat janë vlera të vendit tonë dhe do të jenë edhe të projektit tonë. Ne përmes dizajnit të një
arkitekture të mirëfilltë, kemi arritur të harmonizojmë këto veçori në një projekt. Arkitektura
moderne dhe disa karakteristika të arkitekturës autoktone janë kompozuar gjatë hartimit të këtij
projekti. Duke dashur të ofrojmë përmes arkitekturës, në mënyrën më të mirë potencialet e
Kosovës tek njerëzit që kërkojnë eksplorim, pushim e rekreim.
Në bazë të hulumtimeve dhe informatat që kemi nxjerr ne kemi përgatitur përmbajtjen e
Kompleksit Turistik – Sportiv. Ky projekt që do të shtrihet në lartësinë e fshatit “Okosnicë” ka
një sipërfaqe të konsiderueshme, e cila përfshinë hapësira për vendqëndrim, hapësirë të
dedikuarë për sport, hapësira të jashtëm për sport, shtigje ecje dhe ambiente të jashtme të
rregulluara për të gjithë.
Të pushosh e rigjenerohesh, të përjetosh adrenaline e të ushtrosh aktivitete atraktive brenda
sipërfaqes së përcaktuar të Kompleksit Turistik-Sportivë, në majën më të lartë të “Okosnicës”
e me pamje si në pëllëmbë të dorës të tërë zonës përreth. Kjo fjali e përshkruan në mënyrën më
të mire qasjen tonë si arkitekte gjatë punimit të këtij projekti.
4.4

Përmbajtja dhe shtrirja e Kompleksit Turistiko-Sportiv

Përmbajtja e Kompleksit Turistiko - Sportiv
⎯ Hapësirë për vendqëndrim: Hotel dhe Villa
⎯ Hapësirë e dedikuar për sport: Pishina Olimpike, Velodromi
⎯ Hapësirë e jashtëme për sport: fushë Golfi, fusha Tenisi e Basketbolli
⎯ Hapësirat të tjera të jashtme: Parkë lodrash për fëmijë, kopsht të rregulluar, shtigje
ecjesh, parking.
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Hapësirat për vendqëndrim që do të përmbajë Kompleksi janë: Hotel i standardeve të larta
dhe kapacitet të akomodimit më të madh dhe lagje Villash të tipeve të ndryshme, Kjo për të
arritur të përmbushin kërkesat dhe dëshirat e vizitorëve dhe për të arritur një kapacitet të lartë
për të akomoduar mysafirë. Kjo pasi në Kosovë nuk kemi vendqëndrim të kapaciteteve të larta
brenda një sipërfaqe të vetme dhe gjithashtu në rast të organizimit të ndonjë gare ose eventi më
të madh, qoftë për sport ose fushave të tjera do ishte tejet e nevojshme një kapacitet më i madh
vendqëndrim pasi që edhe lokacioni gjendet afër kryeqendrës dhe do të shërbente për
akomodim edhe për ngjarje të tjera të organizuara diku tjetër në regjionin e Prishtinës.
Hapësirat e dedikuara për sport: Pishina Olimpike dhe Velodromi. Pishina Olimpike shumë
e nevojshme për sportistët dhe të pasionuarit pas sportit e sidomos atyre individuale siç është
noti. Pishinën Olimpike kemi vendosur që të projektojmë pasi Kosova nuk ka një pishinë të
niveleve të tilla, duke pa mundësuar që sportistët që merren me notë të kenë një vend ku mundë
të përgatiten e të garojnë, gjithashtu krijimi i një infrastrukture të niveleve të larta do të ngriste
interesimin e moshave të reja drejt sportit të notit, sport shumë i lakmueshëm edhe në aspektin
shëndetësore. Arsyeja që kemi vendosur që pjesë të kompleksit të jetë Velodromi është
mungesa e një velodromi të niveleve të tilla, si dhe në një lartësi të tillë mbidetare në regjionin
e Ballkanit. Kjo do të bënte që Kosova të ishte i vetmi vend në Ballkan me një Velodrome, e
kjo do të përkthehej drejtpërdrejt që shumë ngjarje sportive të kategorisë së çiklizmit të
organizoheshin në Kosovë. Po ashtu pozita e mirë e lokacionit në një lartësi të lartë mbi 800m,
e bënë shumë të favorshme për ndërtimin e një velodromi. Çiklizmi gjithashtu trajtohet edhe
me shtigjet që përmban kompleksi, që mundëson eksplorimin e natyrës përreth përmes
biçikletës, si një mjet shumë ekonomik e ekologjik lëvizjeje.
Hapësirat e jashtme për sport: Fusha e golfit, Fusha të tenisit e basketbollit. Fusha e golfit
me specifikat që ka është vendosur që të kemi pjesë të projektit, pasi përshtate natyra e
lokacionit karakteristike dhe të kemi një fushë adekuate të golfit në Kosovë. Gjithashtu për të
tërhequr vizitor të një shtrese me nivel më të lartë ekonomik, që do të kontribuonte që turizmi
të përfitonte në aspektin monetarë më shumë nga kjo kategori e njerëzve, pasi edhe vendi ynë
nuk është i njohur në këtë drejtim, dhe do të ishte atraktive për këtë kategori të njerëzve të
eksploronin një vend të ri, për të ushtruar aktivitetin e tyre. Në projekt fusha e golfit është
vendosur të jetë më e anuarë nga funksionet tjera, për tu siguruar privatësi atyre që e
shfrytëzojnë, e rrethuar me gjelbërimë të lartë e disa prrockave artificiale, për të shtuar
atraktivitetin. Gjithashtu fusha e golfit ka një parking veturash të dedikuar vetëm për
përdoruesit e saj. Tenisi si pjesë e kompleksit ka për qëllim të ndikoj në popullarizimin e këtij
sporti në Kosovë dhe për të ofruar hapësira adekuate për ushtruesit e këtij sporti. Në kemi
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propozuar të kemi dy fusha tenisi si pjesë e kompleksit, të cilat do të mundë të shfrytëzohen
për ngjarje sportive profesionale apo nga mysafirë që dëshirojnë të luajnë për rekreim. Pjesë e
kompleksit është edhe një fushë basketbolli e jashtme, pasi është një sport i dashur në vendin
tonë dhe sport që do shtonte socializmin në mes të vizitorëve.
Hapësirat e tjerat të jashtme: Parku i lodrave është projektuar në kuadër të Hotelit, por që
mundë të shfrytëzohet nga të gjithë mysafirët e Kompleksit. Kopshte të rregulluara me
gjelbërimë të lartë dhe bimë dekorues janë të planifikuara në të gjitha pjesët e kompleksit për
të ofruar lehtësi lëvizje dhe estetikë për sy. Shtigjet e ecjes e biçikletave kalojnë përreth rrugës
e cila shtrihet përgjatë kompleksit që njerëzit të kenë afërsi për të arritur në ndërtesat që
dëshirojnë të zhvillojnë aktivitet. Shtigje janë paraparë të kalojë edhe përreth kompleksit e që
pastaj ato edhe mundë të vazhdohen edhe deri tek liqeni i Badovcit, përmes një projekti tjetër
për atë zonë. Njësitë e parkingjeve janë të planifikuar në secilin funksion që përmban
kompleksi, hoteli dhe ndërtesa e pishinës olimpike ka gjithashtu të planifikuar dhe një hapësirë
parkingu dedikuar autobusëve, pasi kategoria e mysafirëve shfrytëzojnë zakonisht transport të
organizuar dhe jo shumë shpesh transport individual.
4.4.1 Shtrirja e funksioneve në situacion
Një element i rëndësishëm është, që ne kemi dashur të kombinojmë këto funksione pa pengesa
fizike, për të krijuar një kopsht të madh ku të gjithë do të ishin të lirë të lëvizin për të ushtruar
aktivitetet që duanë brenda hapësirës prej 27 hektarëve. Faktorë tjetër që na ka përcjellë gjatë
gjithë procesit, është lidhja e hapësirave të dizajnuara, me natyrën përreth pa e dëmtuar e
shkatërruar duke u përshtatur me mënyrën e projektimit, materialeve dhe mënyrën e ndërtimit.

Figura 43. Situacioni i gjerë i Kompleksit Turistik - Sportiv
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4.5

Projekti i Hotelit

Në projektin ideor të propozuar për kompleksin turistik-sportiv, ku fokusi janë turistët e
sportistët, projektimi i një hotelit është ndër elementet kyç për t’u menduar. Ky grup specifik i
njerëzve, por edhe të tjerët që mund të jenë mysafir kanë nevojë për akomodim dhe shërbime
të cilat do të i’u ofroheshin në një hotel. Pas shqyrtimit të të dhënave paraprake për kapacitetin
hotelerik në Kosovë dhe përmbushjen e nevojave në raste të organizimit të ngjarjeve dhe
eventeve më të mëdha në vendin tonë, propozimi i projektit të kompleksit turistik- sportive i
cili ka për qëllim tërheqjen e turistëve dhe organizimin e garave dhe ngjarjeve të ndryshme
sportive, lind nevoja edhe për një hotel me kapacitet më të madh të numrit të dhomave për
akomodim. Pasi synojmë të projektojmë një hotel në zone turistike dhe të nivele të larta, atëherë
kërkohet dizajnim për të krijuar atmosferë unike dhe intime për mysafirët, me sipërfaqe më të
madhe për shkak të llojllojshmërisë së funksioneve e aktiviteteve brenda hoteli, si dhe
hapësirave me cilësi sipas standardit të vlerësimit me pesë yje.
4.6

Koncepti i dizajnimit dhe projektimit të hotelit

Koncepti i hoteli është i lidhur ngushtë me qëllimin e idesë së propozuar, që të projektojmë një
mjedis unik në Kosovë. Hoteli konceptohet që t’u ofrojë mysafirëve komoditet, por jo vetëm.
Duke u nisur nga pikëpamja e një turisti apo sportisti, ata do të kenë mundësi të pushojnë, të
largohen nga përditshmëria, të zhvillojnë aktivitet të ndryshme, të njihen me kulturën e traditën
tone autentike, të shijojnë natyrën tone të bukur, arkitekturën origjinale të dedikuar për ta.

Figura 44. Kolazh i elementeve kyçe nga derivon koncepti
Lidhja me mjedisin dhe ndërtesat e tjera të propozuara në projekt, janë qëllimet kyçe, që janë
marr për bazë gjatë projektimit të hotelit. Aplikimi i këtyre ideve, koncepteve e parimeve të
ilustruara në diagramin e mësipërm në lokacionin e përcaktuar, ka gjeneruar edhe formësimin
dhe kompozicionin e ndërtesës së hotelit.
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Figura 45. Diagrami i kompozicionit të hotelit
Në diagrami e mësipërm është paraqitur mënyra e formësimit gradual, duke marrë parasysh
kushtet e mjedisit dhe zgjedhjen sa më funksionale të formësimit së ndërtesës.
Kemi filluar me tre blloqe bazë, të cilët i kemi modifikuar për të arritur kualitet e komforë për
një ndertës hoteliere. Në pikën e dytë vërehet që blloqet janë zhvendosur, duke krijuar një
shkallëzim në perspektiv, për të formuar një thellim përpara hotelit, që të kemi më shumë
hapësirë lëvizje, e sidomos tek hyrja- dalja ku është edhe qarkullim më i madh i njerëzve.
Pastaj në pikën e tretë kemi lidhur blloqet në mes vete, në përdhes dhe etazhet e para, për të
mundësuar lidhjen dhe qarkullimin e brendshëm më komod, pasi aktivitetet e përbashkëta
kryesisht pozicionohen në këto nivele. Edhe në pikën e katërt kemi vazhduar me lidhjen e
blloqeve në nivelet e sipërme për të krijuar varietet të dhomave dhe aktiviteteve të tjera duke
krijuar mundësi të zgjedhjes për mysafirët, me këtë veprim kemi krijuar “gjepa” në një nga
meskatet, nga do të ketë depërtim të dritës, dhe lëvizje të hapur në mes blloqeve.
Kemi vazhduar modifikimin me ngushtimin e blloqeve në pjesën e epërme për të krijuar
ballkonet përreth ndërtesës, brenda vijës së përdheses, për të ofruar natyrën më afër njëzove
brenda ne hotel. Ndërtesa dhe rruga janë menduar që të kenë një relacion të tillë, të jenë afër
për shkak të bartjes së bagazheve pasi shumica e tragetit tonë të mysafirëve janë persona që
udhëtojnë dhe kanë me vete më shumë bagazhe. Gjithashtu mbulesa para hyrjes është
përshtatur shumë mire me thellësinë e krijuar, përpara hyrjes së hotelit të cekur më lartë duke
i mundësuar njerëzve të jenë të mbrojtur nga kushtet klimatike që nga momenti i zbritjes nga
mjetet transportuese.
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4.7

Përmbajtja dhe organizimi i Hotelit

Ndër elementet kyçe të projektimit është organizimi dhe zgjedhja funksionale e ndërtesës. Edhe
në rastin tonë përcaktimi, organizimi dhe zgjedhja funksionale e duhur për hotelin, janë
esenciale për të përmbushur qëllimin tonë, që është realizimi dhe ofrimi i një mjedisi sa më
cilësor e të rehatshëm për mysafirët.
Gjithashtu hoteli i propozuar si vend pushim, paraqet nevojën për dhoma më të mëdha për
shkak të kohë qëndrimit më të gjatë të mysafirëve. Kapaciteti i dhomave të hotelit është
përcaktuar të jetë rreth treqind dhoma të tipeve të ndryshme, për të ofruar mundësi zgjedhje
për pushuesit.
Përcaktimi i përmbajtjes së hotelit është realizuar duke pasur parasysh shërbimet dhe kërkesat
e target grupit të mysafirëve tonë, por gjithsesi edhe kërkesa fondamentale të çdo pushuesi. Të
cilat janë analizuar e udhëzuar me standarde përkatëse për të arritur deri tek një realizim i
duhur.
Hoteli është degëzuar në disa grupacione kryesore, të cilat nën degëzohen në hapësira përkatëse
për secilin grupacion. Nga këto grupacione disa prej tyre janë publike dhe më të zhurmshme
ose disa të tjera janë zona më private dhe më të qeta.

Tabela 5. Klasifikimi i grupacioneve kryesore të hotelit
Zona publike
Grupacioni i hyrjes & socializimit

Zona private
Grupacioni i fjetjes & pushimit

Grupacioni i gastronomisë & eventeve
Grupacioni i kujdesit fizikë & shpirtëror
Grupacioni i takimeve & konferencave
Grupacioni i hapësirave të jashtme
Grupacioni i shërbimeve

Zonat publike janë të planifikuara në përdhes dhe etazhet e para, pasi janë më të qasshme nga
të gjithë, qofshin mysafirë të brendshëm apo mysafirë që duanë të shfrytëzojnë vetëm disa nga
shërbimet e ofruara në hapësirat e hotelit, gjithashtu ndërtesa nuk është e ngritur në nivel kjo e
bën lehtë të qasshme edhe nga personat me nevoja të veçanta. Zonat private ku përfshihen
dhomat e gjumit, janë të vendosura në etazhet e epërme, pasi janë zona private dhe kërkohet
qetësi dhe qarkullim më i vogël.
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Figura 46. Skema e zonave dhe grupacioneve në prerje
Ndërtesa e hotelit ka një nivel nëntokësor, në të cilin kemi hapësirë parkingu për mysafirë e
lavanderin dhe përdhesen dhe shtatë kate. Përdhesa dhe kati i parë janë shërbime të përbashkëta
dhe janë karakteristike, kati i dytë dhe i pestë janë kate karakteristike, por që të gjitha këto kate
janë me dhoma gjumi të tipeve të ndryshme.

4.7.1 Planifikimi i Përdhesës
Përdhesa është kontakti i parë i brendshëm i mysafirëve me hotelin, andaj është projektuar që
të jetë lehtë e qasshme, pa pengesa të niveleve, edhe të ofroj një mjedis familjar e të ngrohtë.
Lobi është nyja kyçe e tërë hotelit, ka një lidhshmëri shumë të mire me tërë nivelin, qoftë fizike
edhe vizuale. Është thuajse tërësisht i hapur dhe ka një simbiozë të përshtatshme në mes të
hapësirave me funksione të ndryshme. Përveç shërbimeve bazike të hapësirave për regjistrim
hyrje - dalje, që është i digjitalizuar, ku kemi vetëm pajisjet në të cilat mysafirët në mënyrë
autonome marrinë shërbimin për regjistrim, verifikim, orientimin për lëvizjen deri tek dhomat
e tyre, dhe procedurat gjatë hyrjeve – daljeve pa recepsion klasik, kemi të integruar edhe
hapësirat socializuese dhe rekreuse për mysafirë. Në qendër kemi komunikimin vertikal:
shkallët dhe ashensorët, ku në secilin bllok kemi nga dy ashensor, gjithsej janë gjashtë
ashensorë dhe një ashensor për shërbimet e kuzhinës dhe lavanderisë, Komunikimi vertikal
shihet drejt nga hyrja dhe kjo bënë që mysafirët të mos ndihen të humbur në hapësirë dhe të
kenë më të lehtë qasjen, gjithashtu lartësia e katit është 4m pasi është zone publike. E tërë
përdhesa është e mbështjell me fasadë gjysmë strukturale, në mënyrë që të ketë sa më shumë
ndriçim natyral dhe të kemi mundësi të kontaktit vizual në të gjitha anët.
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Figura 47. Diagrami i shtrirjes dhe lidhëshmëris së funksioneve në përdhes
Hyrja në hotel është e mbrojtur nga një mbulesë me formë më karakteristike, e cila niset nga
dyshemeja dhe me dinamikën e saj krijon strehë përgjatë gjithë fasadës frontale të hotelit, është
nga materiali i drurit për të krijuar ndjenjën e ngrohtësisë. Erëmbrojtësi është i ndarë me xham
me pjesën e brendshme duke lejuar kontakt të menjëhershme me lobin kryesor, po ashtu ka të
integruar edhe mobile për pritje. Në anën e djathtë të hyrjes kryesor është edhe hyrja për depon
e bagazheve e cila është lehtë e qasshme dhe lidhet pa pengesa me lobin qendror.
Grupacioni i gastronomisë ku përfshihen: kuzhinat dhe hapësirat përcjellëse, hapësirat për të
ngrenë, restauronit janë të vendosura në anën e majtë të hyrjes kryesore ose për orientim m ëtë
mirë në bllokun numër një të hotelit. Këto hapësira kanë edhe hyrjet e veçanta për personelin
të cilët kanë nyjet sanitare dhe gardërobat për punonjësit e kuzhinës dhe gjithashtu hyrjen për
mallrat e nevojshme për hotelin, e cila lidhet direkt me depot e thata dhe ato për ngrirje. Këto
kanë lidhshmëri direkëte me kuzhinën e cila është hapësirë komode për punë, me ndriçim
natyral dhe hapësirë të mjaftueshme pune. Në hapësirën e kuzhinës kemi edhe shkallët dhe
ashensorët e veçantë të cilët shkojnë deri në bodrum tek lavanderia e hotelit, vetëm për
personelin për të ofruar shërbime të ushqimit në dhoma, apo çfarëdo lloj shërbimi tjetër.
Hapësira kryesor për ngrënie është e lidhur me kuzhinën dhe me lobin. Kjo hapësirë ka qasje
në ambientin e jashtëm, dhe gjatë stinës së verës mundë të shfrytëzohet edhe tarrasa për
ngrënie.
Ka gjithsej tetëdhjete tavolina, me gjashtë, katër dhe dy ulëse. Gjithashtu në këtë hapësirë
integrohet edhe këndi për vetë shërbim.
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Restorani është i veçantë nga kuzhina e hotelit, është pozicionuar me hyrje nga pjesa ballore e
hotelit, dhe mundë të shfrytëzohet nga mysafirët e jashtëm apo edhe ata të cilët janë akomoduar
në hotel. Bari i restorantit lidhet me lobin e hotelit dhe është në shërbime të mysafirëve të cilët
kalojnë kohë ne lobin qendror.
Përmes lobit krijohet edhe qasje në një hapësirë me specifike e cila është kuzhina dhe dyqani
vetë shërbyes. Dyqani i produkteve ushqimore i shërben kësaj kuzhine, produktet blihen dhe
mundë të përgatiten nga ana e mysafirëve, nëse ata kanë dëshirë të përgatitin ushqimin e tyre.
Ata edhe mundë t’i ruajnë aty produktet e tyre dhe t’i shfrytëzojnë kur ata kanë nevojë. Kjo
hapësirë shoqërohet edhe me kënde për ngrënie. Është e ndarë nga hapësira e lobit me materiale
të xhamit, për të lejuar depërtimin e dritës dhe kontaktin vizual me ambientin e jashtëm

Figura 48. Skematizimi i grupacionit të gastronomisë
Grupacioni i kujdesit fizikë dhe shpirtëror e kemi quajtur të tillë, pasi që këto hapësira janë të
destinuara për shërbimet e kujdesit ndaj vetvetes, dhe gjithashtu çlodhjes dhe relaksit
Këtu përfshihen pishinat, fitnesi, Spa e sauna, dhe hapësira për trajtime të ndryshme: si floktari,
dyqan për produkte të bukurisë, të gjitha këto aktivitete janë përzgjedhur që t’u ofrohet
mysafirëve trajtime adekuate për të pushuar, relaksuar dhe për t’u ndjerë mire fizikisht e dhe
në aspektin psiqik, që janë kërkesa e pothuajse secilit pushues. Ky grupacioni është i
pozicionuar në anën e djathtë të hyrjes kryesore, ose për orientim në bllokun tre të hotelit. Ka
një lidhshmëri të rrjedhshme dhe të natyrshme me lobin pa pengesa fizike. Hapësira për pishinë
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përfshinë një pishinë për të rritur, një pishinë për fëmijë dhe dy vaska me ujë të ngrohtë dhe
shtretërit përreth tyre. Pishinat kanë në të tre anët depërtim të dritës dhe vizura të bukura me
ndriçim natyral të bollshëm.
Fitnesi është i planifikuar afër pishinës, ka sipërfaqe të mjaftueshme për pajisjet sportive dhe
kapacitetin e hotelit. Pjesa ballore ka pamje në ambientin e jashtëm dhe ofron ndriçim natyral.
Arsyeja pse këto hapësira sportive janë të dukshme edhe nga ambienti i jashtëm, është për të
treguar karakterin themelorë të hotelit dhe tërë kompleksit, e që është sporti si një ndër
funksionet dhe shërbimet kryesore të projektit tonë. Në mes të pishinës dhe fitnesit kemi
gardërobat, nyjat sanitare, dushet, të cilat janë hapësira të përbashkëta edhe për shfrytëzuesit e
pishinave edhe të fitnesit, të cilët kanë qasje direkt prej hapësirave sportive. Para hyrjes në
pishinë kemi edhe pjesën për dezinfektim, për të pasur hapësirë sa më higjienike. Në korridorin
lidhës me gardërobat kemi një hyrje të veçuar nga jashtë për pushues që nuk janë të akomoduar
në hotel, por duan të shfrytëzojnë këto shërbime.

Figura 49. Skematizimi i grupacionit të kujdesit fizik & shpirtëror
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Hapësira për Spa6 dhe sauna7 janë të orientuara nga pjesa prapa e hotelit që ka vizura të bukura
edhe të liqenit të Badovcit. Kanë lidhshmëri me lobin por gjithashtu kanë privatësi me korridor
dhe hapësira për pritje të veçuara. Gjithsej janë pesë sauna me kapacitete të ndryshëm. Janë të
planifikuara dy sauna të mëdha me kapacitet tetë deri dhjetë persona, të cilat kanë edhe
hapësirat përcjellëse si: gardërobat, nyjat sanitare dhe dushe secila, dhe me kënde me shtretër
për relaksim edhe në ambientin e jashtëm. Dy sauna të tjera për dy deri në katër persona dhe
një saun për një person me hapësira privat për spa.
Hapësira për trajtime Spa janë katër gjithsej, dy janë për çift dhe dy të tjera për nga një person,
të gjitha kanë hapësirat përcjellëse të veçanta.
Në pjesën lidhëse me lobin janë të integruara dy hapësira tetëkëndëshe të punuar me xham, të
cilat ofrojnë trajtime bukurie si: parukeri, apo edhe shitje të produkteve të bukurisë dhe kujdesit
ndaj vetes. Janë propozuar të jenë me xham për të rritur interaktivitetin dhe ndërveprimin vizual
dhe për të arritur efektin e hapësirës më të madhe.

4.7.2 Planifikimi i katit të parë
Në katin e parë kemi të planifikuar zona të përbashkëta të cilat kanë funksione të ndryshme.
Grupacionet e organizuara në këtë nivel janë: grupacioni i takimeve & konferencave,
grupacioni i gastronomisë dhe grupacioni i kujdesit fizik dhe shpirtëror. Këto grupacione janë
të vendosura secila në një bllok dhe janë të lidhura mes tyre përmes terrasave ne mes tyre, është
një lidhje përmes ambientit të jashtëm nga edhe mundësohet dritë natyrale në të gjitha drejtimet
në këtë nivel. Lartësia e këtij kati është gjithashtu 4m, pasi janë hapësira me më shumë njerëz
dhe më shumë qarkullim.
Grupacioni i takimeve & konferencave është planifikuar pasi hoteli është afër qytetit për këtë
arsye edhe takimet e punës, konferencat e grupeve të ndryshme vendore ose edhe me gjerë do
të mund të shfrytëzonin për të punuar por edhe për të pushuar e socializuar në hapësirat e
hotelit.
Ky grupacion është pozicionuar në bllokun qendror, përbëhet nga dy klase pune në të cilat janë
inkuadruar edhe hapësira informale, tri hapësira për takime dhe konferenca. Në këtë grupacion
përfshihet edhe pjesa e administratës së hotelit, si dhe hapësira për pushim dhe socializim.
Grupacioni i gastronomisë përbehet nga kafe & bari i hotelit me pjesën e terrasës dhe kuzhinën
6

SPA- përfshin një gamë të gjerë shërbimesh dhe përvojash dhe mund të nënkuptojë gjithçka nga shërbimet
shëndetsore e të bukurisë. Si banjot me avull, masazhet e ndryshme, manikyr dhe pedikyr. (by Jessica, 2011)
7
SAUN- është një dhomë e vogël që përdoret si banjë me avull me ajër të nxehtë për pastrimin ose freskimin e
trupit. (by Hasa, 2017)
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nga e cila mundë të shërbehen menu të ndryshme. Gjithashtu janë të planifikuara dy salla për
evente ose bankete të cilat janë fleksibile, pasi ndarja në mes tyre mundë të largohet dhe të
krijohet një sallë e vetme, më e madhe nëse është e nevojshme. Ky grupacion ka edhe hapësirat
përcjellëse siç janë dhomat e vogla me gardëroba për të pushur, por edhe hapësira e përbashkët
për tërë grupacioni.
Grupacioni i kujdesit fizik dhe shpirtëror nga vetë edhe emri kuptojmë që kemi të bëjmë me
hapësira që kanë funksione të tilla. Përveç se në përdhes kemi disa prej tyre të cilat i kemi cekur
më lartë, në këtë nivel kemi hapësirat për klasa të jogës dhe meditimit, dhe një hapësirë për
fitnes e cila është fleksibile dhe shndërrohet në dy hapësira më të vogla dhe më private të cilat
kanë edhe gardërobat e tyre dhe hapësirat përcjellëse. Në hollin e këtij grupacioni kemi
inkuadruar edhe hapësira për rekreim dhe socilaizim, si dhe një klasë ku mundë të zhvillohen
aktivitete kreative nga mysafirët e hotelit, pasi esenca e pushimit, largimit nga përditshmëria
dhe lidhja me natyrën paraqet nevojën për aktivitete zbavitëse dhe inspiruese. Në këtë
grupacion është planifikuar edhe një hapësirë e gjerë në të cilën do të promovohen dhe shiten
produktet të shëndetshme vendore të zonës përreth, si fruta, çajra, bimë mjekësore etj.

Figura 50. Skema e katit të parë
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4.7.3 Planifikimi i kateve (II, III, IV, V, VI, VII)
Katet e sipërme (II, III, IV, V, VI, VII) të hotelit janë të destinuara për dhomat e mysafirëve
dhe janë tërësisht zona të qeta. Në këto kate janë të planifikuara tipe të ndryshme dhomash, për
të i’u përshtatur nevojave dhe kërkesave të mysafirëve. Katet II, III, IV kanë një planimetri të
njëjtë, ndërsa katet V, VI, VII kanë një planimetri të njëjt por të ndryshme nga katet nën to.
Në këto kate shtrihen gjithsej 285 dhoma, të tipeve të ndryshme.
4.7.4 Kateogoritë dhe tipet e dhomave
Këto janë kategoritë kryesore të dhomave që ka në përmbajtje hoteli:
▪

Suitë luksoze

▪

Suitë

▪

Dhoma dyshe; çiftë dhe me shtretër të ndarë

▪

Dhomë njëshe

▪

Dhomë me mundësi ndërlidhje

Dhomat janë planifikuar tilla për të i’u përshtatur secilit mysafirë, qofshin familjarë, çift,
mysafirë të vetëm apo edhe grupe të ndryshme shoqëror. Ato po ashtu përshtaten edhe aspektit
ekonomik të tyre pasi ka dhoma luksoze dhe dhoma të tjera më të thjeshta, por mbi të gjitha
secila kategori e dhomave përmbushë standardet që duhet të ofrohen mysafirëve. Komoditeti
dhe kualiteti i qëndrimit dhe pushimit në dhoma, janë dy kriteret bazë mbi të cilat është
projektuar. Të gjitha dhomat kanë vizura dhe ndriçim natyral, po ashtu edhe ballkon.
Katet II,III,IV, kanë planimetri të shtrirë pasi bërthamat e lëvizjes vertikale janë të
pozicionuara në qendër, dhomat shtrihen në të dy anët e tyre kështu zhurmat e ashensorëve ose
edhe komunikimi mes njerëzve, nuk mundë të prishini qetësin brenda dhomave. Në një kat janë
gjithsej 43 dhoma, në këto kate (II,III,IV) shtrihen suitat luksoze, suitat, dhomat dyshe çift dhe
me shtretër të ndarë, dhomat me mundësi ndërlidhje.

Figura 51. Planimetria e kateve II, III, IV
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Këto janë tipet e dhomave të cilat shtrihen në këtë planimetri

Figura 52. Tipet e dhomave dhe shtrirja e tyre ne katet II, II, IV
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Katet V,VI,VII, kanë planimetri tjetër nga katet e shpjeguara më lartë. Planimetria e tyre është
e ndarë në blloqe duke krijuar tri kulla të cilat ngjiten lartë të pavarura nga njëra tjetra. Secila
nga kullat ka nga një bërthamë vërtikale, rreth të cilave shtrihen në katër anët dhomat e
mysafirëve. Ky lloj kompozimi ka mundësuar të kemi planimetri më kompakte, të cilat nuk
janë të lidhura në mesë vete në nivelin e tyre. Orientimi i mysafirëve për në dhomat e tyre bëhet
në përdhes në sistemin elektronik, kështu ata qysh në nivelin e përdhesës drejtohen në
vertikalen e duhur të lëvizjes, të cilën duhet të shfrytëzojn për të arritur në dhomat e tyre në
cilin do nga katet që gjendet ose në cilën do nga kullat që gjendet dhoma e tyre.
Distanca në mes të kullave është e mjaftueshme dhe nuk e pengojnë njëra - tjetrën, qoftë për
ndriçim apo edhe për vizura. Në një kat janë të shtrira gjithsej 52 dhoma, të tipeve si dhoma
dyshe, dhoma njëshe dhe dhoma me mundësi ndërlidhje. Secila nga tipet e dhomave ndahen
në luksoze dhe më të thjeshta dhe në ato që kanë planimetri të ndryshme por që ofrojnë
shërbime të njejta. Dallimet kryesore në mes të dhomave luksoze dhe më të thjeshta janë llojet
dhe sasia e shërbimeve të ofruar në atë dhomë, elemente të cilat ndikojnë në planifikimn e tyre
si: sipërfaqen apo mobilet që do të vendosen në to.

Figura 53. Planimetria e kateve V, VI, VII
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Këto janë tipet e dhomave që shtrihen në këto nivele.

Figura 54. Tipet e dhomave dhe shtrirja e tyre në katet V, VI, VII
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Tabela 6. Tipet dhe numri i dhomave të hotelit
Tipet e dhomave

Numri i dhomave

Suita luksoze

12

Suitë për çift

12

Suitë (dhomë dyshe me shtretër të ndarë)

6

Dhomë dyshe çift

105

Dhomë dyshe me shtretër të ndarë

51

Dhomë njëshe

57

Dhomë me mundësi ndërlidhje

42

Në dhomë njëshe + Një dhomë njëshe

18

Një dhomë njëshe + Një dhome dyshe

6

Një dhomë dyshe + Një dhomë dyshe

18

Gjithsej

285

Në tabelën e mësipërme shohim tipet e dhomave dhe numrin e tyre në ndërtesën e hoteli. Këto
dhoma shtrihen në gjashtë katet e sipërme të hotelit, secila nga dhomat ka vizura piktoreske
dhe kanë ballkone. Dritare e dhomave janë të dimensioneve më të mëdha, që të ofrohet sa më
afër natyra brenda dhomave, dhe mundësi për të fituar ndriçim natyral. Secila nga dhomat ka
banjën e gardërobën dhe varësisht nga lloji i dhomës dhe kategoria e tyre, kanë funksione shtesë
që janë projektuar sipas tipit të dhomës.
4.7.5 Dizajni i enterierit të dhomave të hotelit
Enterieri i hapësirave të përbashkëta dhe dhomave si në aspektin organizativ edhe në atë të
dizajnit, ngjyrave e materialeve tenton të ofroj komoditet dhe rehati për mysafirët dhe
estetikisht dizajn kualitativ të pastër, e që sjellë ndenjën e ngrohtësisë dhe i përshtatet
atmosferës se mjedisit relaksues. Mbizotëron stili modern me tonalitetet të lehta në ndërthurje
me materialet si druri, të përdorur për dysheme, dritaret dhe në disa nga mobilet, gjithashtu të
përfshira bimë të gjelbra brenda dhomave për të sjellë ndjenjën e të pushuarit në mes të natyrës
dhe për të krijuar një ambient të ngrohtë familjar por edhe unik në të njëjtën kohë.
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Figura 55. Enterieri i dhomës kryesore të suitës luksoze

Figura 56. Enerieri i kuzhinës dhe qëndrimit ditorë të suites luksoze
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4.8

Hapësirat e jashtme të Hotelit

Mjedisi përreth Hotelit është i planifikuar dhe rregulluar për të mundësuar lëvizje pa pengesa
dhe mundësi për rekreim e argëtim. Në kuadër të Hotelit përfshihen dy fusha tenisi dhe një
fushë basketbolli, kënd lojërash për fëmijë dhe park i rregulluar me gjelbërimë të lartë për të
ecur e çlodhur. Këto hapësira edhe pse janë të planifikuara në kuadër të hotelit janë pjesë e
kompleksit, dhe mundë të shfrytëzohen edhe nga pushuesit të cilët nuk janë të akomoduar në
hotel. Në anën perëndimore të ndërtesës së hotelit, kemi të shtrirë hapësirën për parking
veturash dhe parkingun për autobusë, si hapësirë e veçuar për të krijuar lehtësira të qarkullimit
të mjeteve të transportit dhe njerëzve dhe për të i’u përshtatur mysafirëve të cilët i kemi në
fokus, turistët dhe sportistët, të cilët zakonisht udhëtojnë me transport të organizuar.

Figura 57. Situacioni i Hotelit
Hoteli nga ana lindore është i rrethuar me gjelbërimë të lartë, për të krijuare privatësinë e
nevojshme villave, të cilat janë banim më privatë. Në mes të hotelit dhe villave kemi të
vendosur një hapësirë për instalimin e sistemit të ngrohjes, që do të shërben për tërë
kompleksin.
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4.9

Konstruksioni i ndërtesës së Hotelit

Konstruksioni i ndërtesës së hoteli është sistemi konstruktiv skeletor i kombinuar me sistemin
konstrukti masiv. Sistemi konstruktiv masiv është përdorur tek bërthamat e komunikimit
vertikal, për të krijuar stabilitet të ndërtesës pasi janë të planifikuara në pjesët qendrore të
planimetrisë. Është zgjedhur sistemi skeletor për konstruksionin e ndërtesës, për shkak të
mundësisë së fleksibilitetit në kate si dhe mundësisë për etazhitet më të lartë e hapje të
pakufizuar. Sistemi konstruktiv skeletor ka si elemente kryesorë shtyllën, si element vertikal
dhe trajet si elemente horizontale, të cilat lidhen në mes vete për të përcjell ngarkesat deri në
themele.

Figura 58. Prerja gjatësore dhe tërthore e ndërtesës së hotelit
.
Rasterët nuk kanë distance më të madhe se 7.2m nga njëri tjetri dhe janë të përcaktuara në
mënyrë që të kalojnë në muret e dhomave, në bazë të planifikimit të funksionit duke arritur të
gjejmë një zgjidhje të duhur në mes funksionit dhe konstruksionit në ndërtesë.
Themelet janë themele të veçuara nën sistemin konstruktiv skeletor dhe shiritore nën muret
masive të bërthamave të komunikimit vertikal.
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Elementet konstruktive janë propozuar të jenë nga betoni i armuar.

Figura 59. Detali i themelit
Në përdhes ku kemi të planifikuar pishinën, kemi propozuar që të kemi sistemin kaseton të
mbulesës. Pllaka e brinjëzuar (kaseton) në dy drejtimet përbëhet nga kaseta të cilat formësohen
nga trarët dhe pllaka, ndërsa bartja e ngarkesave bëhet në drejtimin e trarëve (Beqaj, 2016). Ky
sistem na mundëson të kemi distance më të madhe pa elementet vertikale, pasi ngarkesat
përcillen në traje duke kaluar në shtyllat përreth bazës. Ky sistem përshtatet edhe për zgjedhjen
arkitektonike e estetike mbi pishinë.
Diletimi i ndërtesë është bërë çdo 40m nga skajet e ndërtesës dhe çdo 16m dhe 18m në mes
blloqeve përgjatë tërë lartësisë së ndërtesës. Diletimi është propozuar në pjesët ku kemi
ndryshim të konstruksionit dhe etazhitetit, për shkak të ndryshimit të formës së planimetrisë.
Kulmi i ndërtesës është kulm i rrafshët me muret e atikes të cilat gjithashtu janë të njëjta si
muret e tjera, dhe të veshura me fasadën e njëjte duke mos u dalluar nga tërë fasada. Është
kulm i pashfrytëzuar dhe në detalin e mëposhtëm janë paraqitur janë shtresat e kulmit.

Figura 60. Detali i kulmit të hotelit
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Largimi i ujit nga reshjet atmosferike bëhet përmes pipetave dhe ullukëve horizontal të
vendosura në kulm. Janë të shtrirë përreth murit të jashtëm dhe çdo 15m kanë nga një ulluk
vertikal të kamufluar nën fasadën e drurit. Ulluku shkarkohet poshtë duke kaluar në rrjetin e
drenazhimit përreth ndërtesës.
Përdhesa dhe kati i parë janë të mbështjella me fasadë gjysmë strukturale, për të arritur
ndriçimin natyral në secilën kthinë dhe kontaktin me mjedisin e jashtëm.
Muret e ndërtesës si të jashtme dhe të brendshme janë panele të parafabrikuara nga druri
(CLT)8. Panelet CLT përbëhen nga së paku tre shtresa të drurit të lidhura kryq, që kanë trashësi
nga 20mm deri 45mm. Këto panele kanë emetim të ulët të karbonit, kanë peshë relativisht të
lehtë dhe koha e ndërtimit është shumë e shpejt. Ato mundë të izolohen dhe vishen me materiale
të ndryshme. (greenspec, n.d.).

Figura 61. Izolimi dhe veshja e paneleve të drurit
Burimi: (greenspec, n.d.)
Kemi zgjedhur që për fasadën e hotelit të përdorim veshje nga druri, pasi që është material
natyror, i lehtë me veti të mira izoluese dhe është material i ngrohtë dhe estetikë për sy por mbi
të gjitha është materiali që lidhë në mënyrën më të mire ndërtesën me tërë mjedisin përreth.

Figura 62. Detali i murit të jashtëm të hotelit

8

CLT- Lëndë drusore e përpunuar, shtresat e të cilit janë të lidhura kryq me njëra-tjetrën të vendosura në atë
menyrë që fibrat e shtresave të drurit, të jenë në anë të kundërta.
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Fasada Jugore

Fasada Lindore

Fasada Veriore

Fasada Perëndimore

Figura 63. Fasadat e ndërtesës së hotelit
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4.10 Instalimet në ndërtesën e Hotelit
Instalimet në ndërtesën e hotelit kanë të paraparë një hapësirë të veçantë, në të cilën bëhet kyçja
dhe pastaj shpërndarja në tërë ndërtesën e hoteli.
Sistemi i furnizimit me energji elektrike bëhet nga rrjeti qendror për tërë kompleksin dhe
pastaj përmes kthinës së instalimeve shpërndahet rrjeti eklektik në tërë ndërtesën. Lidhje në
rrjetin qendror është e mundshme, pasi lokacioni ka distancë jo të largët me vendbanime përreth
edhe pse në një zone kodrinore.
Objektivë e ndërtesës është kursimi i energjisë, pa ndikuar apo vërejtur nga mysafirët. Këtë do
të arrijmë me përdorim e elementeve pasivet të parapara gjatë projektimit si dhe sistemeve
teknologjike që do të instalohen për të kontribuar në këtë qëllim.. Elementet pasive si: ndriçimi
natyral qoftë në hapësirat publike apo ato private mundëson që të kursej energji gjatë ditës,
elementet hijezues në dritaret e dhomave të mysafirëve mundësojnë një freskim natyrale të
dhomave, pa përdorur në maksimum pajisjet elektrike për ftohje, përdorimi i ndriçuesve dhe
pajisjeve tjera elektrike të cilat shfrytëzojnë pak energji siç janë: LED ndriçuesit të cilët
shfrytëzojnë rreth 75% më pak energji, do të kontribuojnë në shpenzim të kontrolluar të
energjisë elektrike.
Sistemi i furnizimit me ujë gjithashtu bëhet në rrjetin publik të ujësjellësit, ndërsa për sistemi
e shkarkimit të ujerave të përdorur do të bëhet në një impiant të paraparë për të gjithë
kompleksin e propozuar.
Sistemi i ngrohjes do të jetë ngrohje me avull nga furnizuesi publik për tërë kompleksin, është
paraparë një hapësirë e veçantë në situacion, e cila ka një largësi pothuajse të njëjte nga të gjitha
ndërtesat në kompleks në të cilën do të bëhet kyçja kryesore.
Në ndërtesën e hoteli do të përdoret sistemi HVAC, ky sistem nënkupton ngrohjen, ventilimin
dhe kondicionimin e ajrit brenda hotelit. Dizajni i sistemit HVAC është një nen disiplinë e
inxhinierisë mekanike, bazuar në parimet e termodinamikës, mekanikës së lëngjeve dhe
transferimit të nxehtësisë. Përzgjedhja e sistemit varet nga faktorë si konfigurimi i ndërtesës
dhe kushtet klimatike (Wikipedia.., 2020).
Në bërthamat e komunikimit vertikal kemi kanalet e ventilimit, mirëpo janë të pamjaftueshme
për tërë ndërtesë për këtë arsye edhe sistemi i ventilimit artificial është i nevojshëm.
Sistemi i sigurisë:

përfshinë kamerat por pa cenuar privatësinë e mysafirëve, alarmet,

gjithashtu sistemi i sigurisë së mbylljes së dhomave të mysafirëve do jetë i nivelit të lartë, me
teknologji të avancuar ku askush nuk mundë të hapë derën e dhomës përpos mysafirit në
dhomën e caktuar i cili identifikohet përmes elementeve identifikues dixhital.
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Sistemi i sigurisë ndaj emergjencave: si zjarrit, tërmeteve e të tjera i është kushtuar rëndësi
e veçantë, shtrirja kalon në tërë ndërtesën. Në këtë sistem sigurie përfshihen: sistemi
automatikë i alarmit kundër zjarrit, detektorët e tymit dhe nxehtësisë, spërkatësit automatik,
sinjalizimi i daljeve dhe dritat emergjente, gjenerator në raste të emergjencave elektrike,
pajisjet për shuarje zjarri, shkallët emergjente, hapje automatike e dyerve në rast tymi apo
zjarri.
Shkallët emergjente janë të vendosura në të dy anët e planimetrisë ato janë të qasshme dhe
secila dhoma e hotelit ka distancën e rekomanduar për të arritur deri të shkallët emergjente.

z

Figura 64. Skema e vendosjes së shkallëve emergjente dhe elementet e sigurisë ndaj zjarrit të
instaluara në hotel
Smart Room: në hotel është planifikuar të instalohen sisteme inteligjente, me anë të cilave do
të bëhet kontrollimi i disa funksioneve si:
•

Ndriçimit,

•

Ngrohjes,

•

Sistemit të sigurisë,

•

Akseset e personelit e të tjera.
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Rezervimi në hotel bëhet online, ku pushuesit mund të shohin dhe të informohen detajisht për
çdo gjë që i’u intereson rreth hotelit dhe shërbimeve që mund të marrin, duke filluar nga
lokacioni, mënyra e qasjes, transporti deri në hotel, hapësirat e brendshme apo të jashtme të
hoteli, kategoria e dhomave, shërbimet e personeli, sistemi i sigurisë, ofertat dhe aktivitetet
brenda hoteli, eventet në hotel apo ngjarjet që do të organizohen në ambientet e kompleksit të
propozuare e deri tek menyja e ofruar në restorantin apo barin e hotelit.
Hoteli do të ketë një version dixhital të çelësit të dhomës duke thjeshtëzuar procesin e kontrollit
në hyrje-dalje. Ky sistem i çelësit dixhital do të integrohet në sistemin softwerik të hotelit.
(Hollander, 2020) Edhe sistemi i hyrjes në hotel është tërësisht i dixhitalizuar pa recepsion
klasik, përmes një kodi të cilën mysafiri e merr pas rezervimit online të dhomës, ai mundë të
hyjë në hotel duke skanuar kodin në aparaturën në hyrje të hotelit, ku edhe mundë të merr
informatat që dëshiron dhe orientimin e duhur për të shkuar deri tek dhoma e tij. Pagesat në
hotel gjithashtu do të jenë përmes sistemit online ndërsa për të shfrytëzuar shërbimet, si të
dyqanve, restorantit apo shërbimeve të tjera në hotel pagesat do të bëhet në mënyrë autonome
përmes pajisjeve teknologjike, pa pasur kontakt me personel. (Hollander, 2020)

Figura 65. Shembullë i blerjes dhe pagesës përmes teknologjisë Scan and Go
Burimi: (Beck, 2020)
Qëllimi dhe objektivat e projektit të Kompleksit turistik-sportiv janë tërheqja e eventeve e
garave të ndryshme sportive në Kosovë, njëkohësisht sjellja e turistëve dhe vizitorëve të
jashtëm në vendin tonë duke shfrytëzuar potencialin natyrorë që e kemi për turizëm, ky qëllim
është përcjelle edhe në mënyrën e projektimit e dizajnimit të ndërtesës së hotelit. Duke parë
ndikimin pozitiv që do të kishte ky projekt, investime në të si dhe mbështetja edhe e
institucioneve do të ishin në interes nacional, si për zhvillimin ekonomik edhe në atë sportiv e
përfaqësues.
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5. DISKUTIME DHE PERFUNDIME
Bazuar në objektiven e punimit që ishte shfrytëzimi i potencialeve natyrore që kemi, duke i
promovuar ato përmes projektit të një destinacioni turistik, duke ndikuar në tërheqjen e
turistëve e sportistëve. Projekti i Kompleksit Turistik – Sportiv, paraqet një projekt të mirëfilltë
arkitekturorë në të cilin pasqyrohen potencialet natyrore e shoqërore të një vendi
Gjatë hulumtimit kemi nxjerrë të dhëna e informata mbi potencialet turistike të Kosovës,
traditën e sportit, llojet e sporteve që praktikohen, numrin e vizitorëve, investimet e projektet
që në shumë raste mungojnë. Kemi nxjerrë të dhëna edhe për trendët e zhvillimit të turizmit,
elementet që preferojnë turistët sot, informata mbi Velodromet historikun dhe ndërtimin e tyre.
Hotelet si ndërtesa për banim të përkohshëm dhe evoluimin e tyre ndër vite, mënyrën e
klasifikimit dhe kategorizimit të tyre, planifikim dhe standardet e rekomanduara. Gjithashtu
edhe për Villat si ndërtesa banimi e pushim, modifikimet gjatë viteve, ndërtimi me materiale
të parafabrikuara, dhe strategjitë e dizajnit të tyre. Pishinat Olimpike mënyra e funksionimit të
tyre, projektimi, standardet dhe mënyra e ndërtimit, dhe përmes pyetësorit kemi nxjerrë të
dhëna nga sportdashësit e notit në lidhje me hapësirat e pishinës.
Projektimi i Kompleksit, lokacioni i përzgjedhur në “Okosnicë”, përcaktimin e përmbajtjes
shtrirja dhe organizim është bërë duke parë mungesat dhe nevojat për këto funksione që kemi
për të ofruar si vend. Lokacioni i përzgjedhur përmbushë të gjithë elementët si natyrore e
shoqëror për të qenë një destinacion turistik, me lartësi mbidetare me vizuara të bukura me
mundësi të zhvillimit të aktiviteteve atraktive, afër transportit e afër qendrave urbane edhe pse
në një mjedis të qetë e në ajër të pastër. Projekti i Hotelit që kemi propozuar është i nivelit me
pesë yje sipas kategorizimit të hoteleve në Republikën e Kosovës, i cili ofron shërbime nga më
bazike; si fjetje e ushqim deri tek trajtime Spa, sauna, pishina, klasa joge e bare për tu argëtuar.
Kapaciteti prej 285 dhomave të tipeve të ndryshme, do të shërbente si vend qëndrim edhe për
pushuesit e tjerë në regjionin e Prishtinës, pasi edhe lokacioni i jep përparësi sepse është afër
qendrave urbane edhe pse në fashat me lartësi mbidetare mbi 860m. Kombinimi i dy llojeve të
vend qëndrimit Hotelit dhe Villave do të ndihmonte që vizitorët të gjejnë veten, nëse duanë
qëndrim më private. Villat e katër tipeve të shtrira në një lagje me vizuara nga liqeni i Badovcit,
të punuara nga druri dhe me çati të pjerrëta krijojnë pamje piktoreske dhe sjellin ngrohtësi e
ndjenjë shtëpi për vizitorët. Pishina olimpike e propozuar do të ishte e vetmja në Kosovë, me
hapësirat përcjellëse, si: fitnesin ku do të mundë të përgatiteshin fizikisht. Velodromi i
propozuar ndikon direkt në tërheqjen e eventeve e garave të sportit të çiklizmit, pasi ka
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mungesë të një Velodromi në tërë gadishullin Ballkanik, dhe gjithashtu sipërfaqja e brendshme
e strukturës së velodromit, mundë të shfrytëzohet nga sporte të tjera apo edhe për evente të
artit, p.sh.. koncerte e festivale. Fusha e golfit e dizajnuar dhe planifikuar për të sjellë vizitorë
të një shtresë me nivel më të lartë ekonomik. Kjo fushë që i përshtatet edhe atraktivitetit të
lokacionit dhe e rregulluar me përroska artificiale e gjelbërimë të lartë shtonë jo vetëm mundësi
për të zhvilluar një aktivitet më shumë por edhe vlera në peizazhin e natyrës.
Të gjitha funksionet e propozuara janë kombinuar që të shfrytëzohet maksimalisht lokacioni i
përzgjedhur. Planifikimi i secilit funksion është bërë që të prekim sa më shumë kategori të
vizitorëve dhe jo vetëm turistë të rëndomtë. Turistët që duanë natyrën, eksplorimin, aventurat,
sportistët e veçanërisht të sporteve individuale si të notit, çiklizmit, e sporteve të tjera. Pushuesit
që duanë të relaksohen e rigjenerohen me trajtimet fizike e psikike. Sa më shumë kategori të
vizitorëve kemi prekur, që të kemi numër më të madh të tyre e kjo ndikon në rritjen e sektorit
të turizmit.
5.1

Konkluzionet

Pas hulumtimit e analizave kemi ardhur në përfundim se potencialet që ofron Kosova për
turistët e sportistët janë të shumta, kështu me hartimin dhe investimin në projekte që do të
nxisni dhe rrisnin interesimin e vizitorëve do të ndikohet që këto zona turistike të dalin në pah.
Projekte të mirëfillta për sportin do të ndikonin jo vetëm në tërheqjen e eventeve sportive por
edhe në rritjen e cilësisë të sportit, pasi infrastruktura është ndër elementët bazë për punën e
një sportisti. Vërejmë se gjithë koncepti dhe projekti i këtij Kompleksi, përmbushë dhe
përshtatet me kërkesat e turistit modern. Sistemet teknologjike të përdorura në secilën nga
ndërtesat që kemi propozuar, llojet e funksioneve të përzgjedhura, arkitektura moderne me
qasje ekologjike që tentonte të jetë një me natyrën, janë disa karakteristika që kërkohen sot dhe
që janë aplikuar në mënyrën më të mire në projektin e Kompleksit Turistik - Sportiv.
Kemi arritur që përmes hartimit të një projekti arkitekturor, të planifikojmë brenda një
sipërfaqe një destinacion turistik respektivisht një Kompleks Turistik – Sportiv, në të cilën
shfaqen bukuritë natyrorë të vendit e shumëllojshmëri aktivitetesh që të nxisim vizitorët të
kthehen prapë dhe të i’u rekomandojnë të tjerëve këtë destinacion. Projekti i propozuar do vinte
Kosovën në mënyrë dinjitoze në hartën e turizmit, e edhe si një vend në të cilin ka infrastrukturë
adekuatë për organizimin e eventeve e ngjarjeve më të mëdha sportive.
Ky projekt përmbushë objektivat dhe qëllimet e caktuara në fillim të punimit dhe është një
projekt që ka potenciale për të shfrytëzohet.
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5.2

Rekomandimet

Këto dy fusha në Kosovë kanë nevojë që të trajtohen më seriozisht, sepse kemi potencialë për
të zhvilluara këta sektorë.
Mënyra e qasjes ndaj zonave turistike:
•

Ti mbrojmë nga shkatërrimi dhe humbja e vlerave.

•

Të përshtatim strategjitë dhe investimet në hapë me kërkesat e ditëve të sotme.

•

Të hartojmë projekte për zhvillimin e zonave turistike, në bazë të llojit të potencialeve
natyrore, kulturore e historike që kanë zonat përkatëse, dhe në atë drejtim të investohet.

Qasja ndaj sektorit të Sportit:
•

Të investojmë në sporte në të cilat kemi potencial.

•

Të hartojmë strategji në zhvillimin e sporteve më pak të njohura, për të nxitur moshat
e reja të merren me ato disiplina.

•

Të investojmë në projekte të mirëfillta në bazë të kërkesave, standardeve e rregullave
të përcaktuara.

95

6. REFERENCAT
APA. (n.d.). Retrieved from Oriented Strand Board (OSB): https://www.apawood.org/osb
aqua clear. (n.d.). Retrieved from Types of Swimming Pool:
http://www.aquaclear.co.nz/technical-advice/types-of-swimming-pool
ASK, A. e. (2019). Seria 3: Statistikat Ekonomike-Statistikat e Hotelerisë-TM4 2019,.
Prishtinë: Agjencia e statistikave të Kosovës.
AskDefine. (n.d.). Retrieved from Define Breaststroke:
http://askdefine.com/define/breaststroke
AskDefine,. (n.d.). Retrieved from Define Swimming: http://swimming.askdefine.com/
Babakhg. (2005 /08 /16). Wikipedia. Retrieved from Caravanserai:
https://en.wikipedia.org/wiki/Caravanserai#/media/File:Caravansaray_ShahAbbasi_Karaj_Panorama.jpg karavan saraji iran autori :Babakgh 2005
Baçe, A., Meksi, A., Riza, E., Karaiskaj, G., & Thomo, P. (1979). HISTORIA E
ARKITEKTURES SHQIPTARE. Tiranë. Retrieved from Internet Archive:
https://archive.org/stream/HISTORIAEARKITEKTURESSHQIPTARE/HISTORIA
E ARKITEKTURES SHQIPTARE_djvu.txt
Beck, A. (2020/02 /07). Digital Banking, Enterprise POS Systems, Complete Payment
Solutions. Retrieved from NCR:
https://www.ncr.com/news/newsroom/news-releases/retail/new-report-reveals-theextent-of-losses-from-self-checkout-and-identifies-practical-ways-to-manage-it
Beqaj, D. S. (2016). Projektimi i Konstruksioneve Arkitektonike. Prishtinë.
Berkes, H. (2008, /08 /10). npr.org. Retrieved from China's Olympic Swimming Pool:
Redefining Fast:
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=93478073&t=1595691769719
Boushnak, L. (2018). Retrieved from The New York Times:
https://www.nytimes.com/2018/03/01/world/europe/kosovo-grand-hotel.html
Brain.Kart.com. (2018). Retrieved from Civil - Prefabricated Structures - Introduction:
http://www.brainkart.com/subject/Prefabricated-Structures_42/
Cartwright, M. (2013/05 /02). Ancient History Encyclopedia. Retrieved from Roman Baths:
https://www.ancient.eu/Roman_Baths/
Ching, F. D., Jarzombek, M., & Prakash, V. (2011). In A global history of architecture (2nd
ed.). (pp. 60-63). Hoboken NJ,: Wiley.
Ching, F., Jarzombek, M., & Prakash, M. (2011). In A global history of architecture (2nd
ed.). (p. 457). Hoboken N.J,: Wiley.
Ching, F., Jarzombek, M., & Prakash, V. (2011). In A global history of architecture (2nd ed.)
(pp. 206-207). Hoboken NJ: Wiley.
Ching, F., Jarzombek, M., & Prakash, V. (2011). In A global history of architecture (2nd ed.).
(pp. 392-394). Hoboken N.J,: Wiley.
Ching, F., Jazamberk, M., & Prakash, V. (2011). In A global history of architecture(2nd ed.)
(pp. 225-226). Hoboken N.J,: Wiley.
Ching, F., M, J., & Prakash, V. (2011). In A global history of architecture (2nd ed.) (pp. 3031). Hoboken NJ,: Wiley.
dailynews. (2015). Retrieved from 400 Years Ago, an Open Water Swim Competition Was
Born:
http://dailynews.openwaterswimming.com/2015/01/400-years-ago-open-waterswim.html
Dokras, S. (n.d.). Hotel Design- Architectural Breviary. BASE 4, Nagpur, India:
https://www.academia.edu/38465590/Architecture_of_Hotels.
96

Greene, B. (2013 /05). Simthsonian magazine. Retrieved from How Did Water Come to Earth?:
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-did-water-come-to-earth72037248/?no-ist
Halil, B., Staka, K., Mehmeti, Z., & Cani, K. (2004). Zhvillimi i turizmit dhe programi i
rregullimit hapësinor të turizmit. Prishtinë.
Hanley, R. (1984). Johnny weissmuller dies at 79; movie tarzan and olympic gold medalist.
New York Times (1923-Current File).
Hasanaj, P., Niman, A., & Kuqi, B. (2019, /05 /18). ResarchGate. Retrieved from Tourisem
Development of Kosovo as a Tourist Destination (1):
https://www.researchgate.net/publication/333194359_190314_TOURISM_DEVELO
PMENT_OF_KOSOVO_AS_A_TOURIST_DESTINATION_1/citation/download
Hollander, J. (2020). 100+ Hotel Trends to Watch in 2020. Retrieved from HotelTechReport:
https://hoteltechreport.com/news/100-hotel-trends
Hughes Condon Marler Architects. (2013). Pools: Aquatic Architecture: Hughes Condon
Marler Architects. New York: ORO Editions, 83.
Instituti për Planifikim Hapësinor. (2004 /06). Retrieved from Profili i Kosovës dhe Zhvillimi
Hapësinor në Kosovë:
https://www.esiweb.org/pdf/bridges/kosovo/8/2+a.pdf
Krasniqi, A. P., & Ukaj, F. P. (2017). Administrimi Publik i Agjencive dhe Destinacioneve të
Turizmit në Kosovë. Retrieved from
https://www.academia.edu/32772665/Administrimi_i_Agjencive_dhe_destinacioneve
_te_turizmit_ne_Kosove.pdf
LE PLAN DE ROME. (2019). Retrieved from Les thermes de Néron:
https://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=visite_thermes_neron
&langue=en
leverist.de. (n.d.). Retrieved from Sports tourism in the Western Balkans:
https://app.leverist.de/opportunities/sports-marketing-for-development-kosovo
LEVY-BONVIN, J. (2003/, 12/ 15). Opinion Article. Retrieved from Hospitalitynet:
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4017990.html
Mazzini, D. (2006 /01 /01). Villa Medici in Fiesole. Retrieved from Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Medici,_Fiesole#/media/File:Villa_Medici_a_Fies
ole_1.jpg
Media, K. (2014/ 03/10). Magazine,. Retrieved from "Hotelier":
https://www.hoteliermagazine.com/25-hotel-trends-of-the-past-25-years/
Morgan, H. (2018 /03 /21). USA Today. Retrieved from The History of Life Preservers:
https://traveltips.usatoday.com/history-life-preservers-21951.html
Morina, D. B. (2018 /04 /30). Turizmi në Kosovë kërkon strategji të reja. Retrieved from
kallxo:
https://kallxo.com/kronike/turizmi-ne-kosove-kerkon-strategji-te-reja/
National Roman Museum. (n.d.). Retrieved from Baths of Diocletian:
http://archeoroma.beniculturali.it/en/museums/national-roman-museum-bathsdiocletian
OLYMPIC CHANNEL. (2018 /12 /17). Retrieved from The history of Olympic swimming:
https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/the-history-of-olympicswimming/
Othfors, D. (2015/06 /11). archive.org. Retrieved from Adriatic (II):
https://web.archive.org/web/20150611113934/http://www.thegreatoceanliners.com/ad
riatic2.html
oxfordswim.com. (n.d.). Retrieved from The City of Oxford Swimming Club:
http://oxfordswim.com/about/history/
97

POOLPATROL. (n.d.). Retrieved from Types of Swimming Pools:
http://www.poolpatrol.com/types-swimming-pools/
Portali shtetëror i Republikës së Kosovës. (2020). Retrieved from Ambienti dhe Natyra:
https://www.rks-gov.net/AL/f268/ambienti-dhe-natyra/turizmi
Progni, L. (2017 /10 /23). Rrënojat e Rilindasve dhe kullat e “pashallarëve” të rinj.
Retrieved from 27.al:
https://27.al/rrenojat-e-rilindasve-dhe-kullat-e-zorerinjte-rinj/
Revifine. (n.d.). Retrieved from Hospitality Trends: The Latest Trends in The Hospitality
Industry:
https://www.revfine.com/hospitality-trends/
Rutes, Walter A.; Faia; Penner, Richard H. (2013). "Hotel Design, Planning and
Development" 2nd Ed.
Sellers, V. B., & Taylor, G. (2004, /10). “The Idea and Invention of the Villa". Retrieved
from In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of
Art, 2000:
http://www.metmuseum.org/toah/hd/villa/hd_villa.htm
Sexton, C. C. (2011). azcentral. Retrieved from Arizona child drownings: More dying,
despite warnings:
http://www.azcentral.com/news/articles/2011/05/29/20110529arizona-childdrownings
shmoop. (2008 /11 /11). Retrieved from Breca in Beowulf:
https://www.shmoop.com/study-guides/literature/beowulf/breca
Shyqeriu, B. (2017). Ligjerata 1 "DIZAJNI, PROJEKTIMI DHE ZHVILLIMI I
NDËRTESAVE HOTELIERE",. "UBT"- moodle.
Shyqeriu, B. c. (2017). Ligjerata 2, "TIPOLOGJITË-Ndarja e hoteleve sipas destinimit dhe
shërbimeve". "UBT"- moodle.
swimmingpool.com. (n.d.). Retrieved from The History of Pools:
https://www.swimmingpool.com/pool-living/pool-history-facts-and-terms/the-historyof-pools/
Sylejmani, M., Beqiri, L., & Jashari, R. (2015,). Analysis of hotels – Case study Kosovo.
Retrieved from ResarchGate:
https://www.researchgate.net/publication/305391461_Analysis_of_hotels__Case_study_Kosovo
Truini, J. (2012 /08 /08). PopularMechanics. Retrieved from Taking the Plunge: How to Pick
an In-Ground Pool:
https://www.popularmechanics.com/home/outdoor-projects/how-to/a8053/taking-theplunge-how-to-pick-an-in-ground-pool-11479573/
Udhëzimi administrativ (MTI) - Nr. 19/ 2013,për rregullimin dhe zhvillimin e sistemit të
vlerësimit të akomodimit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.
UNWTO. (n.d.). Retrieved from World Tourism Organization:
https://www.unwto.org/sport-tourism
Vickers, G. (2005). "21st Century Hotel". New York,: by Abbeville Press.
Wikipedia. (n.d.). Retrieved from Sporti në Kosovë:
https://sq.wikipedia.org/wiki/Sporti_n%C3%AB_Kosov%C3%AB
Wikipedia. (2020). Retrieved from Swimming pool:
https://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_pool
Wikipedia. (2020 ). Retrieved from Turizmi në Kosovë:
https://sq.wikipedia.org/wiki/Turizmi_n%C3%AB_Kosov%C3%AB
Wikipedia. (2020). Retrieved from Klima e Kosovës:
https://sq.wikipedia.org/wiki/Klima_e_Kosov%C3%ABs
98

Wikipedia. (2020). Retrieved from Villa: https://en.wikipedia.org/wiki/Villa
Wikipedia,. (2018 /01 /16). Retrieved from Okosnicë: https://sq.wikipedia.org/wiki/Okosnica
Wikipedia. (n.d.). Retrieved from Velodrome: https://en.wikipedia.org/wiki/Velodrome
Wikipedia. (2020). Retrieved from Olympic-size swimming pool:
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic-size_swimming_pool#cite_note-1
Wikipedia.. (2020). Retrieved from Heating, ventilation, and air conditioning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heating,_ventilation,_and_air_conditioning

99

6.1

Referencat e fotove

Figura 1: Velodromi “ Forest City” Ontario,Londër.
Burimi: Flickr. (2010/ 12/ 11).
https://www.flickr.com/photos/mistagregory/
Figura 2. Villa Medici në Fiesole, Itali (1467). Mazzini, D. (2006 / 01 /01). Villa Medici in
Fiesole.
Burimi: Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Medici,_Fiesole#/media/File:Villa_Medici_a_Fies
ole_1.jpg
Figura 3. Villa Adriana, Tivoli – Itali (shek. I). marcorubino. (2015/ 04 /15).
Burimi: depositphotos.
https://depositphotos.com/71431873/stock-photo-the-ancient-pool-callecanopus.html
Figura 4. Villa Barabora, Maser – Itali, (Andrea Palladio 1508 – 1580). (2008/ 07/ 22). Villa
Barabora
Burimi: flickr.
https://www.flickr.com/photos/28861290@N06/2693125265
Figura 5. Shtëpia e Luigj Gurakuqit. Progni, L. (2017 /10 /23). Rrënojat e Rilindasve dhe
kullat e “pashallarëve” të rinj.
Burimi: 27.al.
https://27.al/rrenojat-e-rilindasve-dhe-kullat-e-zorerinjte-rinj/
Figura 6. Karavansaraji në Iran. Babakhg. (2005/08/16). Caravanserai.
Burimi: Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Caravanserai#/media/File:Caravansaray_ShahAbbasi_Karaj_Panorama.jpg karavan saraji iran autori :Babakgh 2005
Figura 7. Pallati Vandom, Paris. Galeotti, G. (2011/ 04/ 20). Pallati Vendom.
Burimi:Wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Place_Vendome%2C_
Paris_20_April_2011.jpg/1024px-Place_Vendome%2C_Paris_20_April_2011.jpg
Figura 8. Fifth Avenue Hotel, New York. Unknown author. (1860/ 01/ 01)..
Burimi: Wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/FifthAvenueHotel1860_frame
crop.jpg
Figura 9. Hoteli "Burj Al Arab".
Burimi:
https://www.google.com/search?q=burj+al+arab+during+built&hl=enGB&sxsrf=ALeKk03YFelAUpKnPplC1XACK5Hr3tsrgw:1587944029087&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1hJuoIfpAhXQvosKHak_AIMQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=938#imgrc=LrD
B8jjvSHme1M&imgdii=eAIfpK0oZA
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Figura 10. Lobet e disa prej hoteleve më luksoze. (n.d.). (2017/ 12 / 07)
Burimi: LUXXU modern design&living.
https://www.luxxu.net/blog/striking-luxury-hotel-lobbies-world/
Figura 11. Diagrami evolucionar i tipeve të ndryshme të hoteleve. (2013). Rutes, Walter A.;
Faia; Penner, Richard H.
Burimi: "Hotel Design, Planning and Development" 2nd Ed.
Figura 12. Hoteli “Grand”, Prishtinë. Boushnak, L. (2018).
Burimi: The New York Times:
https://www.nytimes.com/2018/03/01/world/europe/kosovo-grand-hotel.html
Figura 13. Pishina e Mohenjodaro në Sindhi, Pakistan. 17 Fascinating Facts about
Mohenjodaro and Indus Valley, a Civilisation Far Ahead of its Time: (2016 / 06 /30).
Burimi: the better India.
https://www.thebetterindia.com/60143/mohenjodaro-harappa-indus-valleycivilization/
Figura 14. Pishinat me Beton, armatura e vendosur. Hughes, J. (n.d.). DIY Concrete
Swimming Pool: Construction, Cost, Problems, and More.
Burimi:RiverPools.
https://www.riverpoolsandspas.com/blog/diy-concrete-swimming-pool
Figura 15. Pishinat me rreshtim me vinyl,duke u vendosu astari. Step-by-Step Vinyl Liner
Pool Construction Pictures
Burimi: penguinpool. (n.d.).
https://www.penguinpool.com/pool-building-process/pool-constructionprocess/vinyl-liner-pool-construction/
Figura 16. Pishina Guaskë duke u vendosur me vinç me hapësirë.
Burimi:
https://www.pinterest.com/pin/111182684536524579/
Figura 17. Detali i tekstilit me fije qelqi. Composite Armour.
Burimi: Pools Wiki.
http://www.poolswiki.com/wiki/1103/composite-armour)
Figura 18. Pishinë mbi tokë.Large PVC Inflatable Rectangular Metal Frame Above Ground
Swimming Pool
Burimi: Made-in-China .
https://cnyjpb.en.made-in-china.com/product/LNDQlzXYbFcA/China-Large-PVCInflatable-Rectangular-Metal-Frame-Above-Ground-Swimming-Pool.html

Figura 19. Historia e ujit në tokë. World Map.
Burimi: pngriver.
https://pngriver.com/download-world-map-png-picture-105867/
Figura 20. Mohenjo – Daro. (2019 /10 /11) Indus Valley Civilization Scientists for first time
drew the shapes of the faces of humans of era of the Indus Valley Civilization
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Burimi: Daily News.
http://letesthindinews.unaux.com/tag/drew/?i=1
Figura 21. Cave of Swimmers, New Valley. Unger, R. (2011/ 03 /12). WadiSuraSwimmers
Burimi: Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WadiSuraSwimmers.jpg
Figura 22. Pjesët e pishinave romane. (2014/ 10 /22) Thermae of Caracalla, Rome
Burimi: Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermae_of_Caracalla,_Rome_Wellcome_
M0004777.jpg
Figura 23. Teotihuacán, Meksikë. Araiza, R. (n.d.). Photo of the Moment: Flying High Over
Teotihuacan, Mexico.
Burimi: vagabondish.
https://vagabondish.com/photo-hot-air-balloon-over-teotihuacan-mexico/amp/
Figura 24. Vrah Vishnulok (Angkor Wat). Angkor, Cambodia, Angkor Wat Temple,
Panoramic air view
Burimi: WORLD all details.
http://www.worldalldetails.com/Gallery/Cambodia/54-Angkor_Wat_Temple.html
Figura 25. Venecia, Itali. Ian.CuiYi. (n.d.).
Burimi: Getty Images.GQ
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/lugares-del-mundo-para-pedirmatrimonio
Figura 26. Rripjetese nga Leonardo Da Vinci. (2018). Leonardo Da Vinci’s sketch of a
“lifebelt” or life preserver, one of the first designs for such an instrument (1488-1490).
Burimi: World History Facts.
https://worldhistoryfacts.com/post/175896001044/leonardo-da-vincis-sketch-of-alifebelt-or-life
Figura 27. Kapiteni Matthew Webb, 1875. Matthew Webb.
Burimi: Dawley Heritage
http://www.dawleyheritage.co.uk/people/35/captain-matthew-webb
Figura 28. Notimi në garat olimpike 1900. Olympische Spelen 1900 met poedels trimmen,
duiven schieten en hoogspringen voor paarden
Burimi: alkmaar.nieuws.nl.
https://alkmaar.nieuws.nl/algemeen/21678/olympische-spelen-1900-met-poedelstrimmen-duiven-schieten-en-hoogspringen-voor-paarden/
Figura 29. Logo e FINA-së. Logo evolution.
Burimi: FINA-Brand.
http://www.fina-brand.com/our-brand/logo
Figura 30. Noti në lojra olimpike 1912. IOC. (2014 /10 /22). 1912 Swimming women's 4x100
metre freestyle
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Burimi: Wikimedia Common.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1912_Swimming_women%27s_4x100_met
re_freestyle.JPG
Figura 31. Johnny Weissmuller. Przegladsportowy.
Burimi: AFP. (2016).
https://www.przegladsportowy.pl/igrzyska-olimpijskie/rio-2016/historia-igrzysk-viiiolimpiady-paryz-1924/6zphrqm
Figura 32. Noti në 1936. Olimpiadi, Germania, 1936.
Burimi: FRAME POOL.
http://footage.framepool.com/it/shot/136560243-100-metri-stile-libero-olympiaschwimmstadion-berlin-crawl-stadio-olimpico-di-berlino
Figura 33. Mark Spitz. (2019/ 09 /07). Olympic. Snapped: Mark Spitz on his remarkable
seven-in-seven at Munich 1972.
Burimi: GettyImages.
https://www.olympic.org/news/snapped-mark-spitz-on-his-remarkable-seven-inseven-at-munich-1972
Figura 34. Michael Phelps. (2008, /08). Getty Images. Olympics Day 4 - Canoe/Kayak –
Slalom.
Burimi: Pretty,
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/michael-phelps-of-the-united-statesposes-with-the-gold-news-photo/82279223?adppopup=true
Figura 35. Michael Phelps me ekipin e USA. . (2012/ 07 /31). ZIMBIO. The USA swim team
led by Michael Phelps win the gold medal over the French in the 4x200m relay race at the
Aquatic Centre in the Olympic Park, London.
Burimi: PacificCoastNews.
https://www.zimbio.com/photos/Ryan+Lochte/USA+swim+team+led+Michael+Phelp
s+win+gold/23G0sGWS1NX
Figura 36. Mbytjet e fëmijve në pishina. The true cost of adding a swimming pool to your
house
Burimi: FOX NEWS.
https://www.foxnews.com/real-estate/true-cost-adding-swimming-pool-house
Figura 40. Trëndafili i erërave për regjionin e Prishtinës. Climate Pristina
Burimi: meteoblue.
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/pristina_koso
vo_786714
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Figura 80. Izolimi dhe veshja e paneleve të drurit. Green Building Desing,clt cross-laminated
timber.
Burimi: greenspec.
https://www.greenspec.co.uk/building-design/crosslam-timber-introduction/
Figura 84. Shembullë i blerjes dhe pagesës përmes teknologjisë Scan and Go. Beck, A.
(2020/ 02/07). Digital Banking, Enterprise POS Systems, Complete Payment Solutions
Burimi: NCR
https://www.ncr.com/news/newsroom/news-releases/retail/new-report-reveals-theextent-of-losses-from-self-checkout-and-identifies-practical-ways-to-manage-it
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